**ПОЛОЦК**

*Дук Денис Владимирович*

**История археологического изучения Полоцка.**

**Историческая топография Полоцка.**

**Град изначальный или к вопросу о возрасте Полоцка.**

**Кривичи-полочане и первые князья Полоцка.**

**Полоцк – центр государственности. Cтановление восточнославянского города.**

**Истоки сакрального пространства Полоцка: Верхний замок, Софийский собор.**

**Развитие посадской структуры Полоцка XI–XVIII вв.**

**Материальная культура Полоцка. Выделение вещевых комплексов XIV – XVIII вв.**

**Заключение.**

**История археологического изучения Полоцка.** Исторические части Полоцка состоят из древнего городища, поселения-предградья, поселений за р. Полотой, Нижнего и Верхнего замков, бывших Великого, Заполотского и Кривцового посадов со слободами, Острова, Экимани, а также Бельчицкого Борисоглебского и Спасо-Евфросиньевского монастырей. Социотопографическая структура Полоцка ІХ – XVIII стст. претерпевала трансформации. Формирование современных представлений о динамике развития археологических памятников Полоцка происходило на протяжении значительного промежутка времени.

История археологического изучения Полоцка начинается с 1928 г., когда в городе начала работать экспедиция Инбелкульта под руководством А.Н. Левданского. На то время представление о Полоцке как о городе с многовековой историей не было подкреплено археологическими источниками. Что собой представлял Полоцк во времена Рогволода и Всеслава Брачиславича? Каким стал Полоцк в годы сражения за него Ивана IV Грозного и короля Стефана Батория? Ответ на эти вопросы впервые было предназначено найти талантливому белорусскому археологу А.Н. Левданскому.

А.Н. Левданский впервые определил месторасполажение древнего детинца на полоцком городище и провел археологическую разведку на территории Заполотского посада (“старого города”). Сделан вывод о том, что Заполотье вместе с Верхним замком являлось поселением с ХІ в., а возможно и с Х в. Древние поселения были определены на юг от городища в низовьях р. Полоты, а также на Нижнем замке. А.Н. Левданский высказал гипотезу, что вал Нижнего замка насыпан не раньше XV в.

В результате дальнейших археологических исследований Н.К. Каргера, В.Р. Тарасенки, А.Г. Митрофанова, Л.Д. Поболя и Г.В. Штыхова были получены первые данные об развитии топографической структуры Полоцка, уровне развития ремёсел посадского населения. Масштабы археологических раскопок тех лет были очень значительными (всего к 1968 г. изучено более чем 964 м² площади).

Г.В. Штыховым было определено, что древним центром Полоцка является городище IX в. На правом берегу р. Полоты, возле городища находилось поселение-предградие площадью 0.25 га. Верхний замок начал заселяться в конце X в. В то же время начинается становление пасадов Полоцка (Заполотский и Великий). В первой половине XI в. Верхний замок становится административным центром города. Г.В. Штыховым проведен анализ развития ремесла и торговых связей населения древнего Полоцка.

В 1970-е гг. внимание археологов было сосредоточено в основном на изучении памятников полоцкой школы зодчества на Верхнем и Нижнем замках и на территории Бельчицкого и Спасо-Евфросинниевского манастырей (Вал.В. Булкин, П.А. Раппопорт, Н.К. Каргер).

В 1986 г. в Полоцке начали работать археологические экспедиции Института истории АН БССР и других организаций (С.В. Тарасов, Н.И. Зданович, Г.Н. Саганович, П.А. Русов). Раскопки проводились на протяжении 1986-1995 гг. Основной целью археологических экспедиций являлось реконструкция топографии Полоцка IX - XVII вв. и определение сохранности оборонительных сооружений городских посадов и Верхнего замка. В результате проведенных исследований сделаны выводы относительно зоны распространения культурного слоя в Полоцке IX - XVII вв., выявлены ряд оборонительных построек городских посадов [Дук Д.У. Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў. Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01-01 01 “Гісторыя Беларусі”, 1-02 01 02-04 “Гісторыя. Англійская мова”. – Наваполацк: УА “ПДУ”, 2006. – 112 с.].

С 2000 г. на базе Полоцкого государственного университета стали проводится ежегодные раскопки (руководитель – Д.В. Дук). В результате был сформирован коллектив исследователей-археологов из числа выпускников специальности “История” Полоцкого государственного университета (А.Л. Коц, И.В. Магалинский, А.А. Соловьев, В.В. Черевко). Основной целью работы экспедиций университета является изучение этапов существования посадской и замковых территорий, определение характера и занятий их населения. Всего было археологически исследовано 1320 м², из них 44 м² – на полоцком городище. С 2000 г. во время археологического наблюдения за строительными работами на посадской и замковых территориях Полоцка был определен характер культурного слоя на площади около 3000 м².

С 2008 г. в г. Полоцке начала действовать комплексная археологическая экспедиция Института истории НАН Беларуси, Полоцкого государственного университета и Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (руководитель - О.Н. Левко).

Наиболее значительные археологические открытия начала ХХІ ст. в контексте изучения Полоцка – это комплексное исследование всех посадских территорий, обоснование существования в Полоцке окольного города ХІ в., определение площади Заполотского посада ХІ - начала ХІІІ вв. и поселений за р. Полотой, выделение этапов существования и характеристики занятий населения древних городища и селища, открытие ряда ремесленных мастерских ХІІ - XVIII вв., определение этапов существования и площади левобережных посадов Полоцка.

Общая площадь культурных наслоений, которые были стационарно исследованы археологами на территории полоцких посадов, составила 5780 м. Наиболее исследованной является территория Великого посада (вскрыто 5044 м² площади), на территории Заполотского посада раскопана площадь 772 м², на территории Островского и Экиманьского посадов раскопанная археологами площадь составляет более чем 80 м², поселение около Красного моста раскопано на площади 276 м². Кривцов посад археологически исследовался непосредственно на территории Борисоглебского монастыря (зафиксирована стратиграфия двух сквозных строительных траншей) и во время раскопок в 2009 г. (площадь 24 м²). Во время прокладывания инженерных сетей была сделана фиксация культурных наслоений этого памятника, определены границы монастыря. Суммарно под археологическое наблюдение на территории всех посадов Полоцка попала площадь около 20000 м² [Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010].

Обобщение накопленных археологами данных позволяет сложить комплексную картину возникновения, развития и формирования Полоцка (застройка и планирование города, развитие городских ремёсел, динамика распространения культурного слоя и интенсивности жизни, определение социального статуса населения отдельных территорий, разные аспекты социально-экономического развития города). ***Особая роль в данной картине отводится современным исследованиям, благодаря которым были получены ответы на ряд ключевых вопросов в истории Полоцка (определение возраста древнейших напластований Полоцка, особенностей развития начальной топографической структуры, выявление роли и места Полоцка в системе синхронных поселений Восточной Европы на предмет становления начальных форм государственности и её развитие на территории Беларуси)*** [Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX-XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV-XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О.Н. Левко [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларус. навука, 2012]***.***

**Историческая топография Полоцка.** Полоцк был основан при устье Полоты. Первоначальное население Полоцка – племена днепро-двинской культуры - ещё в эпоху железного века избрало для жизни городище мысового типа, расположенное на удалении 0,8 км от устья р Полоты. Высота горы составляла от 13,5 до 13,8 м (из них культурный пласт в среднем 2,5 – 3,5 м). Площадь городища на сегодняшний день составляет 0,7 га, однако первоначальная площадь (до 1563 г.) могла достигать 2 га. Непосредственно при устье Полоты расположена Замковая гора – холм с плоской вершиной, высотой до 20 м, который имеет площадь 9,44 га и со всех сторон, кроме восточной, имеет крутые склоны к Полоте и Двине. Городище в древности располагалось на левом берегу Полоты, как и возвышенность Верхнего замка. Данные топографические объекты были защищены самой природой и представляли несомненный интерес для основателей города.

Пространство между городищем и Замковой горой представляло собой возвышенность, которая с запада имела крутые склоны к Полоте, а с северо-востока была ограждена оврагом. Здесь в 1563 г. основан Нижний замок. Вероятно, овраг разделял территории древнего городища и будущего Нижнего замка. Территория городища была заселена в железном веке и в IX-X вв. основателями Полоцка. В то время на городище располагался детинец, а на прилегающей территории по направлению к Замковой горе простирался окольный город. На самой же территории Замковой горы, вероятно, располагались языческое капище ІХ-Х вв. и культовые монументальные сооружения ХI-XII вв. главным из которых являлся Софийский собор. На запад от Замковой горы было расположено ровное пространство, ограниченное оврагами на отдалении 0,8 км от Полоты. На восток от Замковой горы аналогичное пространство было ограничено оврагами на расстоянии не менее 0,6 км. Оба этих пространства стали заселятся на рубеже Х-ХI вв. и стали впоследствии Заполотским и Великим посадами.

Ближе к левому берегу Двины напротив устья Полоты располагался остров площадью около 8 га. Остров начал заселятся в начале ХІ века. Во второй половине ХХ века северный рукав Двины был частично засыпан и ныне острова фактически не существует.

Река Бельчица, которая является левобережным притоком и впадает в Двину выше по течению от устья Полоты. На правом берегу реки Бельчицы, на отдалении около 600 м от её устья и на расстоянии около 150 м от русла реки располагался один из древнейших и крупнейших в Полоцке монастырей – Бельчицкий Борисоглебский. Излучина Полоты на расстоянии 1,2 км от её устья предопределила расположение Спасо-Евфросинниевского женского монастыря, основанного, вероятно, в ХI веке и преобразованного стараниями игумении Евфросинии в ХІІ в. в крупнейшую православную обитель Древней Руси.

Левобережная часть Полоцка от устья р. Бельчица до Острова перерезана тремя ручьями, которые и определили топографические границы посадов XVI-XVIII вв.

Таким образом, древний природный рельеф местности предопределил верно-радиальное развитие планировочной структуры Полоцка. Первоначальным ядром города являлось полоцкое городище, дальнейшее развитие города в основном тяготело по направлению к Двине, при этом своеобразной меридиональной осью выступала р. Полота [Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл.].

**Град изначальный или к вопросу о возрасте Полоцка.** Летописные известия по древнейшей истории Полоцка довольно скудны. В определённой степени этот является следствием либо отсутствия местной традиции летописания, либо утраты материальных памятников, подтверждающих её наличие (летопись Еропкина, больше известная как Полоцкая летопись, уже многие десятилетия является объектом научных дискуссий на предмет её существования). Археологические открытия, динамично совершаемые в последние десятилетия, позволяют осознать факт особого значения Полоцка не только в истории Беларуси, но и в истории всего восточнославянского мира, органичной частью которого являлся древний Полоцк.

Отправная точка отсчёта времени существования поселения сопоставима с днём рождения. Как считать возраст Полоцка? Казалось, ответ очевиден – первое упоминание о Полоцке в летописях датируется 862 годом. В 2012 году мы праздновали юбилей города. Но так ли всё однозначно с первоначальной датой основания Полоцка? Не является ли город старше, или, напротив, моложе отмерянных летописцем 1150 лет? Сегодня для многих учёных не секрет, что многие начальные летописные даты существования городов на Руси часто имеют мало общего с исторической действительностью и по этой причине нуждаются в дополнительной проверке.

В отношении Полоцка можно отметить то, что археологи долгое время не могли однозначно доказать или опровергнуть факт существования Полоцка в IX веке. Да и что считать городом? Град, упомянутый в летописях под 862 годом, ещё не являлся городом в социально-экономическом, т. е. привычном нам понимании понятия “город”. Город – это в первую очередь место сосредоточия ремесла и торговли, это поселение с развитой городской инфраструктурой, культовыми и светскими центрами общественной жизни, отличным от сельским укладом жизни. Был ли таким поселением Полоцк в те далёкие времена? Безусловно, нет. Но всё же мы проводим отсчёт начала Полоцка с 862 года. В то время это был «град» - укреплённое место, которое впоследствии стало знаменитой столицей Белой Руси, славным Полоцком, зачинателем традиций государственности и духовности, каким мы его знаем в истории нашей Родины.

Археологи убедительно доказали, что первые люди на месте Полоцка жили начиная с начала новой эры, не исключено, что на 5-7 веков ранее. Кто они были? Можно ли считать их основателями Полоцка? Благодаря новейшим археологическим исследованиям на эти вопросы сегодня можно дать ответ. Первые люди, которые поселились на месте Полоцка на т.н. первоначальном городище, говорили на языках балтской языковой группы. Именно это начальное население дало имя городу, прозвав его от реки Полота.

Получается, Полоцку уже две тысячи лет? С научной точки зрения это не совсем так. Первоначальное городище было рядовым поселением, которых в исторической округе Полоцка было множество и ни одно из них не являлось предтечей древнерусского города.

Первоначальным населением полоцкого городища были балты днепро - двинской археологической культуры. Название культуры условное. Известно, что балтский род проживал на городище до прихода славян, однако этносоциальная организация первоначального населения претерпевала определённые изменения. Так, после прекращения существования днепро - двинской культуры где-то в V – VI веках городище заселяют носители культуры типа Банцеровщины-Тушемли. Эта культура также принадлежала балтам – далёким предкам современных литовцев и латышей. Новое население избрало для проживания новые территории у подножия городища, основав селище. Селище расположилось вдоль левого берега Полоты и локализовано археологами на месте современного стадиона «Спартак». После VI века площадь дославянского Полоцка составляла около 8 га.

Во второй половине VIII века на территории Белорусского Подвинья появляются организованные группы переселенцев, которые говорили на славянских языках. Один из родовых коллективов славян-мигрантов выбрал местом своего поселения городище при устье Полоты, то самое, на котором до этого на протяжение многих веков жили балты. Археологически установлено, что этот процесс произошёл не позже 780 года, возможно на один-два десятка лет ранее. Помимо городища, славяне поселились на селищах у его подножия. Пройдёт ещё много лет, и поселение, основанное славянами как мощный региональный центр (ведь политическая роль славянского Полоцка была изначально значительно выше других региональных центров Белорусского Подвинья) станет столицей могучего княжества – Полоцкой земли.

Так в конце VIII века городище осваивает славянское население культуры смоленско-полоцких длинных курганов, летописных кривичей, которые являются основателями летописного “града” Полоцка племенного периода, Полоцка “до Рогволода”. Кривичи переняли балтское название города и поселились на месте древних городища и селища. Получены неоспоримые свидетельства того, что кривичи проживали на полоцком городище ранее первого летописного упоминания Полоцка. В частности, по итогам радиоуглеродного анализа остатков обгоревшей древесины из раскопок на полоцком городище, была установлена дата начального славянского заселения городища – 780 год. Во время археологических раскопок на городище были обнаружены и куфические дирхемы – серебряные монеты арабского халифата, которые были отчеканены не позже 818 г. и попали в Полоцк в 820–840-е гг. [Дук Д. Старажытныя славяне полацкага гарадзішча (780–1310 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 7. – С. 21–27].

Характер взаимоотношения нового, пришлого населения (славян) и автохтонов (коренных жителей – балтов) носил мирный характер, поскольку во время археологических исследований каких-либо следов военного конфликта не было засвидетельствовано.

Недостаточность источниковой (летописной и археологической) базы по истории Полоцка до ХІ в. существенно сужало возможности исторических реконструкций. В частности, датировка ранних археологических комплексов по находкам лепной керамики долгое время не давало убедительных доказательств существования Полоцка в IX веке. Эти доказательства появились во время археологических исследований 2000-х годов. В результате археологических раскопок были получены новые серии артефактов, потверждающие датировку части культурного слоя полоцкого городища IX-X вв. До 2007 г. сумарная вскрытая археологами площадь культурного слоя на полоцком городище составляла около 80 м², большей частью это были шурфы А.Н. Левданского, Л.Д. Поболя и траншеи Г.В. Штыхова.

Во время раскопок Д.В. Дука в 2007 г. на полоцком городище был зафиксирован культурный слой мощностью более 3 м, площадь раскопа составляла 44 м². В результате раскопок на полоцком городище археологически исследовано кладбище XVII - XVIII вв., на котором похоронены представители католической конфессии, предположительно, полоцкой шляхты. ***Впервые было определено время существования славянского поселения (летописного «града» IХ – Х вв.) и княжеской резиденции на городище – ХI - начало XIV вв.*** Зафиксирован культурный слой днепро-двинской культуры, собрана коллекция лепной керамической посуды банцеровско-тушемлинской культуры. Открыты следы ювелирной и оружейной мастерских, найдено значительное количество артефактов, которое свидетельствует про размещение на городище монументального храма. Собрана колекция артефактов, часть из которой является высокохудожественными произведениями ювелирного искусства. По количеству артефактов ХІ – ХІІІ вв. на площадь раскопок и плотности их залегания в обозначенном культурном слое городище значительно превосходит все изученные памятники археологии древнего Полоцка [Дук Д. Древо жизни Полоцкого городища // Родина. Российский исторический журнал. – 2007. - № 10. – С. 37–39].

Городище в IX – X вв. было окружено несколькими поселениями, которые образовывали своего роду оправу укрепленного “града”. Древнейшее селище, которое располагалось у подножия городища с южной стороны, и занимало площадь порядка 6 га, долгое время оставалось неизученным. Это отчасти объясняется сложной стратиграфической ситуацией на этом интереснейшем памятнике археологии древнего Полоцка. Здесь на всей площади поселения на различной глубине залегает прослойка плотной материковой глины, которая перекрывает культурные отложения старше XV века и которую легко принять за материк. Расположение селища на месте позднего Нижнего, или Стрелецкого замка 1563 г., также усложняло задачу по его обнаружению и изучению. Селище было наиболее полно изучено в 1986–2008 гг. и этому предшествовали долгие годы археологического поиска.

Основной по площади (около 6 га) культурный слой с лепной керамикой был обнаружен в северной части Нижнего замка. Лучше всего он сохранился в районе т. н. стрелки Нижнего замка (раскопки 2008 г.). Нижний стратиграфический слой образовался в ІХ – Х веках. Этот слой содержит керамику банцеровско-тушемлинской культуры, культуры смоленско-полоцких длинных курганов. Основная часть вещей с нижнего слоя селища датируется последней четвертью І тыс. Очевидно, что активная хозяйственная деятельность в Х в. привела к уничтожению культурного слоя третьей четверти I тыс. Культурный слой третьей четверти сохранился в границах отдельных материковых ям. В совокупности с данными радиоуглеродного датирования и обнаруженными артефактами возможно определить время существования селища летописного Полоцка. Первый этап его существования связан с периодом VI – конца VIII вв., когда возле городища образовалось поселение банцеровско-тушемлинской культуры. В последней четверти VIII – X вв. население культуры смоленско-полоцких длинных курганов осваивает селище, которое в конце Х – ХІ вв. перерастает в окольный город. Отсутствие стерильных прослоек в структуре слоя, а также значительного количества угля, дает основания для определения беспрерывного характера существования селища в VI – X вв.

Данные геофизического исследования, которое включало в себя измерение высоты городища и селища на Нижнем замке, свидетельствуют в пользу того, что эти два памятника когда-то были одним целым: уровень площадки Нижнего замка – 128,8 м, городища – 129,63 м. Профиль-разрез по линии, которая соединяет верхнюю площадку городища и стрелку Нижнего замка, определяет объём земли, равный 240 м³. Примерно столько земли было необходимо в 1563 г. при сооружении вала Нижнего замка. Выяснение особенностей возведения вала Нижнего замка позволил разрешить научную дискуссию о взаимном расположении и соотношении площадей изначальных детинца и селища Полоцка.

Полоцк был захвачен московским войском в феврале 1563 г. Царь Иван IV приказал князю Петру Зайцеву и дьяку Борису Щёкину сделать “город” “наспех, не мешкая, полое место да и во всем городе изсматривати, да которые места будет пригож поделати”. Для строительства Нижнего замка понадобилось упомянутое колоссальное количество земли. Вал Нижнего замка состоит из однородной красной глины и песка. Такое количество строительного материала требовало разработку карьера, поскольку иначе насыпать вал было бы невозможно. Глина и песок были взяты во время рытья нового русла Полоты, что беспроворотно изменило топографию древнего городища [Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл.].

Таким образом, культурный слой летописного Полоцка племенной поры сохранился в материковых ямах на полоцком городище, селище-предградье, наиболее хорошо – на поселении на месте Нижнего замка. Артефакты (керамика) банцеровско-тушемлинской культуры найдены на селище на Нижнем замке и на городище. Суммарная площадь первоначального Полоцка была не менее 8 га. Топографическая структура Полоцка развивалась моноцентрично. В XI в. поселение на Нижнем замке было расширено, окружено крепостной стеной и стало окольным городом.

Меньшее по площади «предградье» (0,25 га) найдено на правом берегу р. Полоты. По всей вероятности, анологичные небольшие по площади «предградьи» могли существовать и на северо- западе от городища на правом берегу р. Полоты. В пользу этого утверждения также есть прямые археологические свидетельства. Представляют интерес выявленные во время археологических раскопок в Заполотье фрагменты лепной керамики.

***Таким образом, важнейшим научным достижением в изучении начального Полоцка является археологическое обоснование летописной даты основания города.*** Что касается других, более ранних дат, то сошлёмся на опыт празднования Дней Рождений других древнейших городов Руси - Киева и Старой Ладоги. В этих городах наряду с летописными признанными являются и археологические свидетельства существования первоначальных “градов”. А значит, у Полоцка также имеются все основания для празднования юбилеев согласно новых археологических открытий.

**Кривичи-полочане и первые князья Полоцка.** Новое население, поселившееся на полоцком городище и селищах, известно по летописям как полоцкие кривичи. Кривичи-полочане вместе с другими славянскими, балтскими и финно-угорскими племенами, населявшими Русскую долину, участвовали в приглашении скандинавского (варяжского) конунга Рюрика на Русь. В 862 году славяне, в числе которых были и подвинские кривичи, пригласили Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора на княжение. Рюрик сел княжить в Новгороде, а братьям достались города Изборск и Белоозеро. Через два года, после смерти братьев, Рюрик становится единоначальным правителем Руси и раздаёт «грады» своим вассалам-боярам. Имена этих вассалов, ровно как и их происхождение неизвестно. Одному из бояр князя Рюрика достался Полоцк (летописны Полотеск). Это событие произошло в 864 году. Так согласно летописи началась история Полоцкой земли-княжества.

Имя первого известного по летописям князя – Рогволод. Рогволод пришёл «из-за моря» более чем через 100 лет после указанных выше событий. Наиболее вероятно, что Рогволод был скандинавом по происхождению. Таким образом, имена первых полоцких князей с 864 по 880-е годы неизвестны.

Дочь Рогволода – Рогнеда – была матерью князя Изяслава, от которого начинает отсчёт славная династия полоцких князей – «рогволодовых внуков», Изяславичей. Из этой династии происходят известные всему славянскому миру князья Брячислав Изяславич и Всеслав Брячиславич. Всеслав, прозванный современными историками Чародеем, считается основателем Софийского собора в Полоцке. Его внучка Евфросиния, стала игуменьей Спасского монастыря и великой христианской сподвижницей, прославила Полоцк как духовный центр славянского мира.

**Полоцк – центр государственности. Cтановление восточнославянского города.** К концу Х века первоначальный «град» Полотеск значительно преобразился. На селище возле городища стали активно развиваться различные ремёсла, следы которых были обнаружены археологами. В частности, были изучены следы ювелирной мастерской, остатки древнейших усадеб, состоящих из срубных домов столбовой конструкции и хозяйственных построек (конюшень, хлевов, амбаров). Растущему населению первоначального Полоцка уже не хватало места на одном селище и славянами-кривичами были основаны небольшие поселения на правом берегу Полоты.

В конце Х века население полоцкого селища преимущественно занималось ремеслом. Постепенно были созданы предпосылки для перерастания городища и селищ в раннегородскую структуру. На месте селища в конце Х века образуется окольный город Полоцка, который был укреплён деревянной стеной с башнями и городнями (срубными помещениями для воинов и складов вооружения). Деревянная крепостная стена была построена на невысоком валу, основание которого укрепляли камни-валуны. Стена была сделана в перекладной «рустовой» технике (сочетание деревянных и каменных конструкций) Возможно, именно эти укрепления в эпической форме упомянуты в скандинавской легенде об Атилле из саги о Тидрике Бернском. В саге, помимо прочего, упоминаются и каменная стена Полоцка, которая якобы была взята приступом воинством Атиллы. Учитывая, что в Полоцке никогда не существовало каменного кремля и при всей противоречивости саги как исторического источника, реально существующая каменная основа стены посада ХІ века всё же могла быть столь необычно интерпретирована сказителями-викингами [Дук Д. Камни из саги о Тидрике Бернском // Родина. Российский исторический журнал. 2006. № 10. – С. 44–46].

Наряду с окольным городом археологи зафиксировали укрепления полоцкого городища. Впоследствии первоначальный вал, насыпанный в конце Х века, неоднократно подсыпался, и в итоге городище стало хорошо укреплённым центром, детинцем Полоцка (детинец - место, где жил князь с дружиной, «боярскими детьми»). На городище проживали князь с дружиной, вместе с княжеским двором на городище располагались усадьбы ремесленников – оружейников и ювелиров. Динамичное развитие ремёсел, усиление роли торговли к концу Х века привело к постепенному освоению новых территорий. В конце Х века к югу от окольного города были расположены пахотные поля. Чуть позже здесь образовался крупнейший посад Полоцка под названием “Великий”. Уже в конце Х века возникают первые посады – Заполотский при устье Полоты на её правобережье и Слободской на левом берегу Двины. В результате развития посадов во второй половине XI века площадь Полоцка увеличится более чем в двадцать раз и составила 200 га! ***Полоцк XI века превратился в крупнейший и богатейший город на территории Восточной Европы, занимая площадь, превосходящую по размерам все известные города Руси, став столицей мощного восточнославянского государства – Полоцкой земли*** [Дук, Д. Полоцк-1150: истоки государственности на белорусских землях // Родина. Российский исторический журнал. – 2012. - № 9. – С. 66 –69]***.***

До принятия христианства население Полоцка хоронило умерших на курганных некрополях по обряду кремации. Полоцк Х века был окружён двумя большими некрополями – т.н. восточным и северным. Площадь каждого из них была огромной и могла достигать 50 га. Северный курганный некрополь простирался от Заполотского посада до Спасо-Евфросинниевского монастыря вдоль правого берега Полоты. Время его разрушения не известно, но скорее всего это произошло в XVII веке. Восточный курганный некрополь сохранился до конца XVIII века. Курганы этого некрополя в письменных источниках XVII – XVIII вв. назывались “волотовки” и “горы Болгарейские”. Сегодня трудно поверить, что эти древние языческие курганы оберегались от разрушения на протяжении более восьми (!) веков. В курганах были похоронены жители Полоцка, а также дружинники из ближайшего княжеского окружения. Доказательством этому являются археологические находки – из одного разрушенного кургана происходит железный меч Х века, случайно найденный в 1956 году.

Первая христианская община появилась в Полоцке в конце Х века. По преданию, исландский миссионер Торвальд Путешественник является основателем древнейшего полоцкого монастыря – св. Иоанна Предтечи на Острове, расположенном на Западной Двине и впоследствии ставшим полоцким посадом [Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл.].

Каждый археологический сезон приносит интересные открытия. В 2004 году был открыт и ежегодно археологически изучается уникальный памятник археологии – западная часть древнего Заполотского посада с нетронутым промышленной деятельностью культурным слоем ХІ – ХІІ вв. Были выявлены следы боярской усадьбы с богатым ассортиментом бытовых предметов. Данная усадьба находилась, по всей видимости, в окружении городских домов ремесленников и торгового люда. ***Чересполосное расположение боярских усадеб с дворами представителей элитных ремесленных специальностей, среди которых особо выделяются мастера ювелирного дела, подтверждает особенность общественного устройства древнего Полоцка – бояре как социальная группа не имели в Полоцке значительного преимущества перед “мужами-полочанами”, представителями ремесленных профессий или торгового капитала, вплоть до конца XV века*** [Дук, Д. Полацк ІХ – ХІ стагоддзяў: шлях да дзяржаўнасці / Д.У. Дук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. - №5 – С. 4–8].

Таким образом, Полоцк в ХІ–ХІІ веках представлял собой город с развитой топографической структурой. Два градообразующих посада города – Великий и Заполотский – протянулись в противоположном друг от друга направлении примерно на равное расстояние в 1200–1300 метров от Верхнего замка вдоль Двины, что практически точно соответствует оси восток-запад. Верхний замок, духовный и административно - церимониальный центр Полоцка, вместе с многочисленными памятниками монументального зодчества, являлся доминантой города. Величественный Софийский собор возвышался над плато Верхнего замка и был открыт взору полочан с любой точки города.

В раскрытии феномена становления государственности неизбежно возникает вопрос о первоначальной лидерской роли Полоцка, другими словами, почему именно Полоцк стал стольным «градом» земли-волости? Процессы «огосударствления» территории Беларуси развивались в тесной связи с этническими. В качестве красноречивого примера приведём начальную историю Туровской земли. Туровское княжество образовалось на землях дреговичей, крупного восточнославянского племени, которое формировалось на основе более ранних славянских культур. Славяне пражской археологической культуры жили на правобережье Припяти как минимум с V века. Однако раннее присутствие славян в регионе никак не ускорило процесс огосударствления заселенных ими территорий. Легендарный князь Тур согласно летописей появился в конце Х века, а в начале XI века в Турове сел княжить Святополк Владимирович, который справедливо считается первым туровским князем. Существование раннегородских напластований ХI века в Турове целиком потверждено археологическими данными.

Большая часть балтов на территории Белорусского Подвинья была ассимилирована славянами, которые во время расселения во второй половине VIII века были вынуждены контролировать подвластные им земли. Чтобы жить в мире с балтским населением славянам необходимо было создавать собственные государственные органы власти. Славяне появились на территории Белорусского Подвинья относительно поздно и это обусловило интенсификацию процесса становления государственности. Кривичи от имени своих князей приглашали Рюрика на княжение и местная кривичская элита признала в 864 году вассала Рюрика своим князем в Полоцке.

На роль стольного града кривичей-полочан, кроме Полоцка, могли претендовать Витебск и Лукомль. При этом между Полоцком и Витебском имеются наибольшее количество общих черт в топографии и особенностях стратиграфии культурных отложений. Оба города относительно хорошо изучены археологами.

В ІХ веке Витебск являлся региональным административным центром подвинских кривичей, таким же, как и Полоцк. Из этого возникает вопрос: по какой причине вассал Рюрика сел на княжение именно в Полоцке? Очевидно, что никаких существенных преимуществ в организации торговли и хозяйственного развития между двумя административными центрами не было. Однако политическая роль Витебска в IX веке относительно Полоцка была второстепенной. На первый взгляд появление первого князя именно в Полоцке можно объяснить случайностью. Однако случайность в процессе становления государственности на белорусских землях вряд ли имела место. У Полоцка всё же было одно немаловажное преимущество перед другими славянскими поселениями Белорусского Подвинья – он был расположен ближе к балстко-славянской границе. Эта граница исторически сложилась во время расселения носителей культуры смоленско-полоцких длинных курганов и проходила на расстоянии до 100 км на запад и северо-запад от Полоцка. Западное направление славянской (кривичской) экспансии хорошо прослеживается по основанию в ХI веке порубежных крепостей (Браслав, Ратюнки, Масковичи) и форпостов (Герцике, Кукенойс).

Традиционо основание Витебска связывается с деятельностью княгини Ольги, которая около 947 года основала погост на Замковой горе Витебска. Эти земли стали наследнием киевских князей. Витебск вошел в состав Полоцкой зкмли в 1021 году [Дук, Д. Роль и место этнических миграций в формировании славянской (кривичской) культуры на Подвинье // Rytų Europos Kultŭra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai. (Культура Восточной Европы в контексте миграции. Междисциплинарные исследования). – Lietuvos istorijos institutes: “Versus aureus”, 2007. – С. 473–490].

***Таким образом, в IX веке этнический вопрос был основным в процессе становления государственности Полоцкой земли. В результате Полоцк занял место политического, и, как следствие социально-экономического лидера в регионе.*** Благодаря культурной и экономической экспансии в западное Подвинье Полоцкая земля получила возможность вести разветвлённую международную торговлю и получать прибыль с подвластных балтских земель. Расположение Полоцка недалеко от границы с балтским этническим масством обусловило его политическое, и, как следствие, социально-экономическое лидерство в Белорусском Подвинье [Дук, Д. Полоцк-1150: истоки государственности на белорусских землях // Родина. Российский исторический журнал. – 2012. - № 9. – С. 66–69].

Присутствие врагов (скандинавов) на полоцком городище и поседениях возле него по вещевому комплексу практически не прослеживается. Это является яркой особенностью, которая отличает Полоцк от древнейших городских центров Северной Руси – Рюрикова городища в Новгороде и т. н. «Земляного городища» в Старой Ладоге, где были найдены богатый ассортимент скандинавского оружия и украшений. Найденный археолагами на Полоцком городище и поселениях комплекс предметов ІХ – Х вв. является типичным для исторической округи Полоцка и славянского населения восточноевропейского региона в целом. Все это подтверждает, что начальная крепость на городище была основана населением смоленско-полоцких длинных курганов и функционаровала без широкого участия скандинавов [Дук Д. Древо жизни Полоцкого городища // Родина. Российский исторический журнал. – 2007. - № 10. – С. 37–39].

Отдельные усадьбы полоцких ремесленников на посадах по богатству не уступали баярским в Новгороде. Про это свидетельствует и сообщение летописи 1092 г. про полоцкие “хоромы”. Обращение к новгородским метериалам не случайно, поскольку боярских усадеб XI – ХIV вв. в Полоцке археологически не обнаружено. Следы усадеб боаяр-шляхты археологически зафиксированы на территории Верхнего замка, Великого и Заполотского посадов только в конце XVI – XVII вв. Эти усадьбы были расположены чересполосно с усадьбами ремесленников и выделяются по наличию печей с "гербовыми" изразцами и вещевому инвентарю. Возможно, продолжение археологического изучения посадов большой площадью позволит выявить боярские усадьбы более раннего времени, чем XVI в. Но не исключено и другое: боярских усадеб на территории центральной части посадов в XI - XIV вв. не существовало. И связано это с особенностью социальной организации посадского населения.

Таким образом, Полоцк является одним из самых древних городов на территории Восточной Европы. Археологический материал подтверждает данные летописных источников о существовании Полоцка в IX - Х вв. Варяжский этнический элемент в Полоцке прослеживается в значительно меньшей степени по сравнению с Ладогой и Новгородом. Стратиграфия культурного слоя и материальная культура второй половины І тыс. имеет наибольшие сходства именно с городами Белоруского Подвинья (Витебском и Лукомлем). И хотя письменные источники упоминают эти города в более позднее время, нет сомнений в их "протогородском" этапе в IX - Х вв.

**Истоки сакрального пространства Полоцка: Верхний замок, Софийский собор.** В историографии до недавнего времени сформировалось мнение о переносе древнего детинца (IX - Х вв.) с городища на Верхний замок. Этот процесс определялся в рамках ХI в. Нами получены убедительные доказательства о продолжении существования княжеской резиденции на городище до начала XIV в., тезис о переносе *детинца* выглядит не совсем правомерным. Однако отрицать тот факт, что Верхний замок с ХI в. являлся местом проживания социальных элит и выполнял важные административные функции, тоже нельзя.

В связи с этим возникает вопрос: какую роль в социотопографичнай структуры Полоцка выполнял Верхний замок с ХI по XIII вв.? Так, первоначально на детинце проживали младшие дружинники ("детские") и бояре ("сильные мужи"). С момента развития феодальных отношений князь все больше опирается на младшую дружину ("княжеских детей"). На детинце располагались ремесленные мастерские и проживало большое количество населения. Здесь же были расположены городской собор и церкви, княжеские терема, а также кром - хранилище продуктов городской общины. При этом размеры детинцев редко превышали 2 га (Брест, Клецк, Пинск, Слуцк) или 3 га (Минск). Детинец был идеологическим центром, местом концентрации ремесла и проживания светской и духовной администрации города, выполнял функцию защиты не только князя, но и посадского люда во времена военной опасности. Детинцем в указанный период в Полоцке являлось Рогволодово городище.

Оборонительных укреплений на территории Верхнего замка Полоцка ранее XIV века не выявлено. При этом линия посадских укреплений по археологическим данным известна с XI века. В XI - XIII вв. Верхний замок продолжал использоваться как сакральный и административно-церемониальный центр [Дук Д. Ад Рагвалода да Івана Грознага: Верхні Замак у сацыяльнай тапаграфіі Полацка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 5. – С. 8–12].

Факт использования городища как жилой резиденции полоцких князей в IX - XIII вв. трудно оспорить (наличие богатого на элитарные находки и стратиграфически пестрого культурного слоя, оборонительных укреплений, ремесленных мастерских, церкви, присутствие которой археологический зафиксировано). Похожая ситуация наблюдается в Новгороде, где существовало противопоставление Благовещенского собора на Городище Софийскому собору на Ярославом Дворище. Верхний замок в ХІ – XVI вв. являлся древнейшим сакральным центром, который использовался и для административно-церимониальных целей. Кроме того, Верхний замок мог быть местом деятельности князя (ХІ – XIV вв.), возможно, и его проживания (после 1326 г.). На Верхнем замке жили княжеский наместник (с 1392 г.), воевода (с 1504 г.), владыка, бояре и мещане, на нём размещался ряд монастырей и был построен Софийский собор. Кроме того, Верхний замок являлся местом, где располагалась плотная застройка древних православных монастырей. Троицкий монастырь упоминается в полоцких грамотах и в ревизии 1552 г. В западной части Верхнего замка существовал Воскресенский Мошоночный монастырь (неоднократно упоминается в XVI в.). На Верхнем замке находился монастырь Петра и Павла, основан в конце XV в., разрушен во время Ливонской войны. На его месте в северо-восточной части Верхнего замка иезуиты в XVIII в. возвели костёл с одноимённым названием.

Таким образом, в ХІ в. при устье р. Полоты застраивается площадка Верхнего замка, на ней проживает епископ с приближенными лицами, на территории замка возводятся культовые и светские постройки для административно-церимониальных потребностей. Несмотря на отсутствие культурного слоя Х в., наличие отдельных артефактов этого времени свидетельствует в пользу того, что территория Замчища изначально использовалась в качестве языческого культового центра.

Существование в Полоцке христианской общины, как было отмечено, зафиксировано в письменных источниках с конца Х века. Под 1001 и 1007 гг. в Полоцке упоминается церковь св. Богородицы в связи с переносом мощей полоцких князей Изяслава Владимировича и его сына Всеслава. Однако самым древним из изучаемых археологами полоцких храмов, безусловно, является Софийский собор.

Полоцкий Софийский собор впервые упоминается в описании русских городов “дальних и ближних” (конец XIV века): “Полотескъ на Двине и на Полоте, древянъ, святая София камена о седми връсехъ”. К эпохе Всеслава Брячиславича относится упоминание собора в “Слове о полку Игореве”. Значительно позже собор упоминается в актовых документах XV–XVIII вв., чертежах и иконографии XVI – XVIII вв.

В настоящее время собор сохранился в том виде, в котором он был перестроен в середине XVIII века, т.е. собор представляет собой базилику в стиле виленского барокко.

Возведение монументального Софийского собора в Полоцке традиционно датируется широко в пределах начального периода княжения Всеслава Брячиславича – 1044–1066 гг. Считается, что полоцкая София была возведена третьей после известных на Руси соборов в Киеве (заложен в 1037 году) и Новгороде (около 1045 г.). Принимая эти даты как безусловные, мы не получаем ответа на вопрос: каким образом молодой правитель мог осуществить грандиозное по строительным масштабам, геополитическим амбициям и экономическим затратам строительство собора? В этой связи особенно актуально мнение известного исследователя архитектуры И.М. Хозерова (1889-1947) о *возможности* начала строительства собора в период княжения Брячислава Изяславича. Считаем вполне обоснованным проведение исторических паралеллей между правлениями царей Филиппа и его сына Александра Македонского с Брячиславом Изяславичем и его сыном Всеславом. В обоих случаях основы экономического и политического процветания были созданы отцами-основателями государств-империй накануне великих свершений указанных полководцев и правителей. При Брячиславе Изяславиче (1003 – 1044) Полоцкое княжество получило выход к Балтийскому морю, были основаны подвинские города-форпосты Герцике и Кукенойс, город Браслав и система крепостей вокруг него. В результате похода Брячислава на Новгород в состав Полоцкой земли вошли города Витебск и Усвяты с волостями. После 1021 года Брячислав находился на вершине политического и экономического могущества и в его силах была организация и реализация замысла по строительству Софийского собора. Преемник отца – князь Всеслав (1044 – 1101), реализовав себя как талантливый молодой полководец, мог довершить дело отца – захватил Новгород и вывез недостающую церковную утварь и колокола в качестве военного трофея [Дук Д. Святая София о седми версех // Родина. Российский исторический журнал. – 2007 - № 6 – С. 63-67].

**Развитие посадской структуры Полоцка XI–XVIII вв.** Состоящая из двух частей структура древнеруского города соответствует схеме “детинец (укреплённая крепость) – предградье (посад)”.

В результате археологических исследований удалось рассчитать площадь Полоцка в XI – XІІІ вв. Она состоит из основных территориальных единиц - Великого (около 60 га) и Заполотского посадов (максимальный размер – 60 га), Верхнего замка (9,44 га), Нижнего замка (около 7 га), городища - около 2 га, поселений за р. Полота - до 50 га, Острова - около 8 га, Старой Слободы - около 5 га. В результате площадь Полоцка в ХІ в. была не меньше 200 га, в ХІІ – ХІІІ вв. происходит постепенное её уменьшение за счет поселений за р. Полотой и части Заполотского посада на 70 га.

Полоцк в XVI – XVIII вв. пережил разные этапы политического и социально- экономического развития. За это время с крупнейшего города ВКЛ, центра наместничества (примерно до 1504 г.) и воеводства (с 1504 по 1772 гг.), он в результате административно- территориальных реформ конца XVIII в, превратился в уездный город в составе Российской Империи. В 1772 г. Полоцк становится административным центром провинции в составе Псковской губернии, с 1776 г. – губернским городом, с 1778 по 1796 гг. Полоцк является центром наместничества, после чего превратился в уездный город сначала Белорусской, а после 1802 г. Витебской губернии. В XVII - XVIII в. площадь Полоцка составляла около 250 га.

Процесс перерастания окольного города Полоцка в посад хорошо прослеживается по археологических материалах в том числе и Верхнего замка. Так, время заселения Верхнего замка можно поделить на два периода. Первый из них – когда окольный город достиг границы Замковой горы около её восточного подножия. Кроме того, в восточной части Верхнего замка, в т. н. Машне и около Софийского собора, культурных напластований старше XII в. нет. Артефакты ХI в. в нижнем стратиграфическом слое представлены преимущественно керамической посудой, которая датируется в пределах XI – XII вв. Это свидетельствует о том, что территория, на которой было начато строительство Софийского собора, в середине XI в. не была заселена. Окольный город занимал территорию около Верхнего замка. Дальнейшее стремительное развитие усадебной застройки обусловило скорое нарастание культурного слоя, что со временем привело к расширению территории Верхнего замка в восточном направлении за счёт собственно посадской территории. Административный центр города после присвоения Полацку магдебургского права (1498 г.) и постройки городской ратуши (после 1509 г.) был перенесён на городскую площадь. С этого времени на протяжении XVI – XVII вв. Верхний замок становится целью многочисленных нападений на Полоцк московских войск. В это время на его територии размещались дворы воеводы и социальных элит, сохранялась городская казна и библиотека. Замок как и раньше оставался сакральным центром и самой значительной полоцкой крепостью. На его укрепление выделялись основные средства , и захват этой фортеции в 1563 г. означал потерю Полоцка войсками ВКЛ. В середине XVII в. Верхний замок упоминается под названием “великий город”

Итоги раскопок в 2009 г. на территории площади Свободы, которая в первой половине XI в. примыкала с юга к древнему окольному городу, засвидетельствовали аграрный характер территории. На материке зафиксирован ров, заполненный перегнившей органикой, который определял границы между двумя огородами. Кроме рва, границы огорода маркируют следы забора, сделанного из деревянных колышков (зафиксированы на материке) и, очевидно, оплетённого хворостом. Направление размещения границы огородов совпадает с трассировкой улицы XVII в. Таким образом, первоначально где-то в начале XI в. данная территория использовалась под огороды, во второй половине XI и в XII вв. в итоге развития посадской застройки образовывается культурный слой. Ситуация очень напоминает новгородскую, где самые древние наслоения торгово-ремесленного поселения, собственно Новгорода, перекрывают предматериковые слои с ярко выраженными следами пахотных полей и сельских дорог.

Но уже в XII – XIII вв. ремесленный статус населения данной территории подтверждают археологические находки (изделия из кости, заготовки и инструменты производства, ювелирные изделия ХІІ - ХІІІ и XVII вв., фрагменты тиглей). Нахождение двух крестов-энколпионов ХІІ в. свидетельствует про концентрацию богатого и влиятельного населения. Высокий социальный статус жителей данной части подтверждают также и находки костяного писала (свидетельство про владение грамотой), раритетных изделий из кости (орнаментированные игольник и накладка) и дерева (самшитовый гребень).

В XI в. площадь Великого посада за границами окольного города (12,5 га) составляла около 50 га. Застройка посада начиналась с запада от стены окольного города (к ХІІ ст. она потеряла свою фортификационную функцию), с севера была ограничена руслом р. Полоты, с юга - р. Двина. Естественной границей посадской территории с востока являлся глубокий природный ров (ров зафиксирован на планах конца XVIII в.). Таким образом, в XI – XII вв. территория Великого посада стабилизируется по линии посадского паркана (крепостной стены) XVI – XVIII вв. Восточные границы посада оставались практически неизменными в течение этого времени. Однако внутренняя планировка существенно менялась.

В начале XI в. на правом береге р. Полоты образовывается Заполотский посад. В XIV в. за частью Заполотского посада закрепляется название “старый город”, которое продолжает использоваться до ХХ в. Происхождение топонима “Заполотье” определяет территорию за р. Полотой. В середине ХI в. его площадь была не менее за 40 га, что более чем в 3 раза превышает площадь окольного города (“малого посада” ХI в.). Заполотский посад был укреплённый и активно застраивался вдоль р. Двины в западном направлении.

Свидетельством торгово-ремесленного характера населения данной территории являются многочисленные артефакты, найденные во время раскопок в 2004 и 2006 гг.

В начале XIII в. Заполотский посад вдвое сократился в размерах и достиг площади около 20 га. В XIV в. на заброшенной части Заполотского посада ("старого города") располагались огороды. В это время и появилось название "Великий посад", которое закрепилось за территорией от древнего городища до Верхнего замка, включая и бывший окольный город.

Причины, которые заставили людей оставить часть посада, следует искать, скорее всего, в реальной военной угрозе со стороны Прибалтики, где расположился орден Братьев рыцарства Христового. В 1201 г. строится Рига и начинается продолжительная война с Полоцким княжеством. Положение Полоцка в первой трети ХІІІ в. ухудшается также в связи с обострением противостояния со смоленскими князьями.

Отдельные поселения полочан располагались на мысах вдоль р. Полоты к северу от Великого и Заполотского посадов. Следы такой застройки обнаружены на удалении около 0,8 - 1 км от устья р. Полоты в районе современного Красного моста, ул. Октябрьской и ул. Ф. Мироновой. Расположение усадеб полочан в XI - XIII вв. на мысах вдоль р. Полоты свидетельствует о важной роли реки в жизни тогдашнего населения. Территориальная удаленность или ограниченность от городских укреплений - городища и окольного города - как видим, не являлось существенным препятствием для избрания места проживания. Главным фактором являлась приближенность к р. Полоте, она же и выступала своеобразной меридиальной осью в формировании планировочной структуры Полоцка.

Площадь поселений за р. Полотой была весьма значительной (40 га), она делилась на две части природным рвом, который начинался от северного изгиба старого русла р. Полоты. Одно из обнаруженных поселений расположено к востоку от упомянутого рва в треугольнике между р. Полотой, современной ул. Октябрьской и рвом, второе - от р. Полоты на запад по трассе ул. Мироновой. Культурный слой датируется XI - XII вв., отдельные артефакты (лепные керамические горшки и стеклянный бисер) свидетельствуют о возможности заселения данной территории в конце Х в. Артефакты ХI в. определяют торгово-ремесленные занятия здешнего населения. Наличие многочисленных остатков деревянных домов XI - XII вв., погибших в огне, и бедные на индивидуальные находки напластования XII в. позволяют предположить, что перед тем как покинуть поселение, люди успели взять с собой наиболее ценные вещи.

Таким образом, Великий посад формируется на основе древнего поселения (с ХІ в. – окольного города), границы которого он превзошел во второй половине ХІ в. В ХІІ в. в ближайшей полоцкой округе возводятся два культовых учреждения – упомянутый Бельчицкий Борисоглебский и Спасо-Ефросиниевский монастыри.

Очевидно, что топографическое развитие Полоцка на начальном этапе имеет отличительные черты наличия радиальной поселенческой структуры. Центром города в ІХ в. являлось городище, а в сторону р. Двины вдоль левого берега р. Полоты протянулось большое поселение – с начала ХІ в. окольный город (ядро будующего Великого посада). Небольшие поселения находились и на мысах р. Полоты.

В ХІ в., во время становления собственно города в социально-экономическом плане и феодализации общества, в Полоцке происходят изменения топографической структуры.

Согласно археологическим данным в XVI – XVII вв. в Полоцке существовала разветвленная система уличной планировки, основные черты которой можно проследить с XII в. Названия основных улиц полоцких посадов являются очень устойчивыми в течение XVII – XVIII вв. (ретроспективно по названиям отдельных улиц то же отмечается и для XVI в.). Значительная перепланировка уличной сети произошла не раньше за начало XIX в., что соответствовало потребностям массового каменного гражданского строительства и новым историческим реалиям развития Полоцка.

Великий и Заполотский посады Полоцка в XVI – XVIII вв. были разделенный улицами, которые размещались одна от другой примерно на одинаковом расстоянии. Пространство между улицами была равная двум городским участкам («грунтам»). Археологически определено, что средний участок полочанина в восточной части Верхнего замка в XVI – XVIІI вв. был равный 100 – 160 м2.Такая же площадь участков здесь существовала c XII в. когда эта территория еще была посадской. В XVI в. площадь большинства участков на ул. Великой могла достигать 300 м2. На посадской территории Полоцка в 1553 г. существовали и небольшие участки, равные 58,44 м².

Названия некоторых улиц XVII – XVIII вв. отображают статус усадеб или принадлежность их населения (местность Боярщизна и ул. Боярская в Экимани, улица Великая на Великом, Заполотском и Кривцовых посадах). Отдельные улицы в названии определяют функциональную принадлежность, направления путей или топографические особенности местностей (ул Выгонная, Пробойная, Возничная, местность Плиговки на Великом посаде, Виленская на Экиманском посаде и др.). На отдельных улицах были размещенный одноименные церкви: Вознесенская, Ильинская, Пятницкая на Великом посаде.

В XІV – XVIII вв. вокруг Полоцка существовали сельскохозяйственные предместья. Основные из их – это село Просмужки, монастырь св. Николая на Лучне со слободкой, фольварки XVII – XVIII вв. за р Полотой. Между Спасо-Евфросинниевским монастырем и Просмужками в районе Воловьего озера существовало Невельское предместье.

Кончанская социальная и территориальная структура в Полоцке не сложилась. На полоцких посадах преобладало землевладение городских общинников – ремесленников и торговцев. В Полоцке мещанская община была выделена из состава земли-волости только после введения магдебургского права (1498 г.). Наиболее остро проблема взаимоотношения населения городских юридик и магистрата была обозначена в XVI – первой четверти XVII вв. Юридическая принадлежность мещан Кривцового осада к полоцкому магистрату была закреплена только в 1622 – 1623 гг. Экиманский посад стал юридикой полоцких иезуитов с 1580 г. и являлся таковой в течение всего рассматриваемого периода.

Количество населения Полоцка в IХ – XVIII вв. существенно изменялось. Традиционная в археологии методика подсчета количества населения в зависимости от площади поселения и плотности застройки не всегда коррелируется с данных письменных источников. Максимальное количество населения Полоцка – около 10 тыс. человек – проживало в ХI –ХVIІ вв., при этом значительные его сокращения происходили в начале XVI в. и во время Ливонской войны 1563 – 1579 гг. После войны 1654 – 1667 гг. и в XVIII в.. в городе на собственных “пляцах” проживало от 0,4 тыс. человек в 1667 г. до 4 тыс. человек в конце XVII в. и в XVIII в. В XVIII в. в городе на строительстве многочисленных монументальных обьектов было задействовано большое количество людей. Кроме этого, торговцы и крестьяне из полоцкой округи постоянно навещали город на разное время. Таким образом, реальное количество людей, какая временно и постоянно проживало в Полоцке в XVIII в. могла достигать 8 – 10 тыс. человек. В XVI – XVIІI вв. основным источником пополнения городского населения являлась полоцкая округа.

Торговые связи населения Полоцка были неразрывно связаны с потребностями ремесленного производства. Развитие ювелирного дела целиком зависело от привозного сырья, ввоз которого занимал существенное место уже в Х – ХI вв. Археологические данные свидетельствуют о разветвленных торговых контактах с населением территорий Германии, Польши, Прибалтики, Скандинавии. Связи из этими регионами существовали уже в Х в. и продолжали развиваться в ХI – ХVIІІ вв. В ХI – ХІІІ вв. в Полоцке найдены многочисленные вещи из Византии, греческих провинций и восточнославянских княжеств, в XV – XVI вв. существуют свидетельства про торговые контакты с Турцией и странами Востока. В XVI – XVIII вв. начинается активное взаимопроникновение товаров из Полоцка в Московское государство [Дук, Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл.].

Материальная культура Полоцка. Выделение вещевых комплексов XIV – XVIII вв. Развитие посадов не могло происходить без разветвленного ремесленного производства. В Полоцке с X в. существовало местное производство ювелирных вещей, с XII в – стеклянных изделий, керамики, в том числе и строительных материалов. В ХІ – ХІІІ вв. в Полоцке развивались следующие виды ремесел: кузнечное, ювелирное, кожевенное и скорняжное, деревообрабатывающее, костерезноге, камнетесное и гончарное. Открыты следы оружейной мастерской ХІІ в., ряда ювелирных мастерских, в XIV – XVІ вв. зафиксированны остатки двух костерезных мастерских.

Ремесленное производство XVI – XVIIІ вв. было очень разнообразным по ассортименту и видам продукции. В XVI в. происходит обьеденение ремесленников в крупные корпорации (братства), основу будущих цехов. В XVII в . полоцкие ремесленники объединялись в цеховые организации (кузнецов, портных, шапочников, кожевников, гончаров. печников каменщиков, кирпичников, ювелиров и др.).

Характерной приметой присутствия слоев XIV – XV вв. являются находки горшковых изразцов и керамики, сделанной на ручном гончарном круге, определенных типов черенковых железных ножей с костяными ручками, железных кресал.

Самая массовая категория находок – керамика – представлена изделиями, изготовлеными на ручном гончарном круге в технике т.н. «спирального налепа». Керамика изготовлена из местных глин, среди посуды всречается и белоглиняная керамика. Местная белоглиняная керамика – яркая черта материальной культуры Полоцка конца XV - первой половины XVI века. Найдена в закрытых археологических комплексах, поэтому имеет достаточно узкую датировку.

В слоях XVII – XVIII веков преобладают т.н. стенные (коробчатые) изразцы, разнообразная керамическая утварь, изготовленная на ножном гончарном круге, покрытая монохромными и полихромными глазурями.

Стенные печные изразцы являются надежным хроноиндикатором благодаря тому факту, что имеют очень своеобразные конструкционные особенности. Так, впервой половине XVI века бытовали изразцы, на которых изображение было передано высоким рельефом (гарельефом). Изразцы были терракотовыми, иногда покрывались глазурями преимущественно коричневого и зеленого цветов. В сюжете изображений преобладает религиозная тематика. В конце XVI века высота рельефа изображения уменьшается, становиться разнообразными сюжеты – от геральдических до абстрактных. Благодаря дешифровке аббревиатур на геральдических изразцах стало возможным установить микрохронологию бытования отдельных типов изразцов, а также размещение ряда шляхетских усадеб в Полоцке. Изразцы покрыты глазурями, глухими непрозрачными эмалями. Встречаются т.н. голландские расписные изразцы.

Яркой приметой культурных отложений XVII – XVIII веков является стеклянная посуда самого разнообразного предназначения. Оконное стекло зафиксировано в закрытых археологических комплексах первой половины XVI века. Для остекления окон до конца XVIII в. употреблялись стекла небольших форматов. Стёкла имеют зелёный или зелёный с коричневым оттенком цвет. Стеклышки вставлялись в оловянные или свинцовые оправы и соединялись в большие по площади листы. Оконные стекла и свинцовые оправы в Полоцке найдены во время исследования жилых построек XVI – XVII вв., в большом количестве оконные стекла найдены во время реставрационных работ в зданиях иезуитского коллегиума XVIII века. ***Наличие домов со стеклянными окнами и изразцовыми печами в Полоцке XVI века является яркой новацией материальной культуры полочан.*** В постройке конца XVI в. найдены фрагменты оконных стекол прямоугольной и треугольной форм. В XVII в. оконные стекла были разнообразными по форме, они имели прямоугольную и круглую, а также сложную конфигурацию.

В слоях XVII – XVIII вв. массовыми находкакми становятся фрагменты и целые стеклянные бутылки, бутлики, кварты.

Стеклянные бусы являются довольно редкой находкой в слоях XVI – XVIII вв., в отличие от напластований ХI – первой половины XIII вв., где они являются основным археологическим хроноиндикатором. Тем не менее их бытование зафиксировано в культурных отложениях позднефеодальной поры.

В целом материальная культура населения Полоцка XVI – XVIII вв. развивалась в рамках нескольких этапов. В ренессансной культуре населения Полоцка выразительно выделяется западноевропейская доминанта, что отражено на примере мотивов и технологических приемов изготовления полоцких изразцов, появлении глазурованной керамической посуды, стеклянных и металлических изделий на манер западноевропейских. Распространение и освоение маньеризма в отдельных отраслях полоцкого ремесла (изразцовое производство, изготовление декротативной посуды, ювелирное дело и др.) связано с последней четвертью XVI в. – началом XVII в. Большой ассортимент керамической посуды, жанровое разнообразие изразцов и техники декорирования керамики, популярность герольдических изображений, а также появление новых изделий из металлов и кожи, свидетельствует о расцвете материальной культуры развитого барокко (вторая четверть XVII в.). Ракайльная (последняя четверть XVII – первая половина XVIII ст.) тенденция барокко и классицизм (вторая половина XVIII в.) отражены в приемах украшения полоцких изразцов.

С конца XVI в., в сравнении с предыдущей эпохой, резко возрастает ассортимент ремесленных изделий. По количеству основных вещевых категорий в первой половине XVII в. полочане далеко превзошли средневековую культуру. Это отражено в резком увеличении количества произведенной продукции, появлении новых ремесленных специальностей, увеличении доли цехового производства. Как показали результаты археологического изучения, многочисленные войны и пожары не всегда были серьезной преградой для активного развития ремесла. Более того, за весь рассматриваемый период именно в первой половине XVII в. городская материальная культура познала стадию наивысшего расцвета. Этому в немалой степени способствовали последствия Ливонской войны (расширение социально-экономических и культурных связей с Западной Европой, проникновение новых технологий ремесленного производства и проч.). Яркая и самобытная материальная культура полочан первой половины XVII в. давало основание для возвращения Полоцку особого статуса в государстве, несмотря на пагубные последствия войн, пожаров и изменения направлений социально-экономического развития. Этот процесс был приостановлен во второй половине XVII в. по причине колоссальных разрушений Полоцка и полоцкого воеводства после войны 1654–1667 гг. [Дук Д.У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.: іл.].

**Заключение.** Таким образом, процесс становления Полоцка в качестве центра раннегосударственного образования «Полоцкая земля» проходил на местной племенной основе, и исключает возможность активного участия в нем варяжского элемента, как это было в Новгороде, а затем Киеве. Данный вывод имеет фундаментальное значение в раскрытие феномена ***зарождения государственности на белорусских землях*** и как следствие данного исторического процесса – формирования национальных черт ***белорусской государственности.***

Предтечей восточнославянского города Полоцка являлось поселение мысового типа – т.н. Рогволодово городище с несколькими селищами при нем. Окольный город Полоцка ХІ века сформировался на месте одного из таких селищ раннесредневековой культуры типа Банцеровщины-Тушемля. Это важное археологическое открытие позволило рассматривать Полоцк наряду с Витебском и Лукомлем, другими двумя значимыми раннегородскими образованиями на территории Белорусского Подвинья, и обозначить научную проблему лидерской роли Полоцка в процессе становления государственности в регионе. Лидирующая роль Полоцка в построении государственности в регионе заключалась в наличие в процессе славянского расселения протогосударственных структур, ставшими инициаторами компромисса в балто-славянских взаимоотношениях. Балто-славянские отношения в ходе славянского расселения в Белорусском Подвинье носили мирный характер. Эта особенность отличает межэтнические отношения в Белорусском Подвинье от аналогичных в сопредельных территориях Беларуси, в первую очередь, в Поднепровье.

Полоцкое городище и селища возле него были освоены и заселены славянами в конце VIII века. На примере изучения раннесредневековых напластований окольного города сделан вывод, что характер взаимоотношения между пришлым славянским населением и коренным балтским носил преимущественно мирный характер. Параллели данному процессу были прослежены в материалах раннесредневекового культурного слоя в Витебске и Лукомле.

Роль скандинавов (летописных «находницей», «врязей») в Полоцке была несколько отлична от общего контекста летописного сообщения о призвании варягов на Русь. В отличие от древнейших центров на территории Руси – Старой Ладоги и Рюрикова городища, где скандинавское население преобладало количественно, появилось задолго до 862 года т. е. до того времени, когда скандинавы упомянуты летописцем, и по-существу определяло специфику развития форм ранней государственности, в Полоцке скандинавское влияние было незначительным. Следы присутствия варягов и круга предметов т.н. «дружинной культуры» выявлены на полоцком городище и окольном городе, однако они не являлись определяющими. ***Это позволяет сделать вывод о том, что процесс формирования государственности в Полоцкой земле происходил на местной генетической основе.*** Главными факторами в данном процессе отводилось славяно-балтскому взаимодействию. ***При этом культурные напластования времен летописного призвания варягов на Русь, т. е. напластования IX века, в Полоцке археологически зафиксированы и являются предметом археологического изучения. Таким образом, летописная дата основания Полоцка – 862 год – нашла археологическое подтверждение.***

Феномен развития государственности Полоцка после призвания Рогволода подлежит дальнейшему осмыслению, поскольку доказанная модель социально-экономического развития Полоцка не укладывается в известные схемы формирования крупнейших центров Руси ХІ–ХІІ вв., в частности, Киева и Новгорода. После периода правления варяжского князя Рогволода, с начала ХІ века в Полоцке установилась собственная династия Изяславичей. В этот период происходит двадцатикратный (!) рост территории города – его площадь увеличивается до 200 га и Полоцк в ХІ веке становиться самым крупным городом на территории Восточной Европы.

Во время археологических исследований на территории одного из двух градообразующих посадов Полоцка – Заполотском – была открыта неизвестная раннее часть городской территории, на которой селились представители социальных элит – бояре. С конца Х века здесь располагался двор боярина, княжеского наместника Владимира Святославича. ***Данные открытия стали возможны благодаря организованной с 2004 года работе экспедиции Полоцкого государственного университета (с 2007 года – в рамках Постоянно действующей археологической экспедиции по изучению Полоцка и Полоцкой земли, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь).***

Одним из значимых археологических открытий стало обоснования существования окольного города Полоцка с чётко обозначенной площадью, равной 12 гектарам. Были изучены остатки крепостной стены окольного города, что позволило сопоставить новые данные с уже известными открытиями и обозначить площадь данной территориальной структуры.

Благодаря организованному впервые исследованию левобережных посадов Полоцка удалось установить этапы и динамику их заселения, роль и место в развитии Полоцка. В частности, впервые определены местопоположение и состояние остатков фундаментов двух храмов бывшего Бельчицкого Борисоглебского (княжеского) монастыря, существовавшего в ХІ – начале XX вв. ***Территория монастыря впервые комплексно археологически изучена и взята на государственный учет как историко-культурная ценность*** [Дук Д. Величие и безвестие: храмы Бельчицкого Борисоглебского монастыря в Полоцке // Родина. Российский исторический журнал. – 2008. – № 8. – С. 43–45]*.*

Функции княжеской резиденции на протяжение т.н. древнерусского периода (XI–XIII вв.) в Полоцке играло т. н. Рогволодово городище. Первые археологические свидетельства существования оборонительных укреплений Верхнего замка относятся к началу XIV века, это значит ко времени вхождения Полоцка в состав ВКЛ. ***Политические реалии начала XIV века являлись следствием изменения территориальной структуры Полоцка.*** Изменение территориальной структуры затронуло в первую очередь посады, в этот период резко сокращается площадь посадской территории, количество населения Полоцка, однако намечается тенденция к вестернизации материальной культуры благодаря переориентации торговых и ремесленных контактов с центрально- и западноевропейским регионами. На протяжение XIV – первой половины XVI веков Верхний замок играет роль административного центра города.

***В Полоцке выявлен ряд ремесленных комплексов: мастерские по производству ювелирных изделий, изделий из черных металлов, продукции костерезного ремесла и ряд других, что свидетельствует о значительном экономическом потенциале Полоцка в XI–XVIII вв.*** ***Изучение материальной культуры населения Полоцка позволило определить специфику развития этого крупнейшего социально-экономического центра Белорусского Подвинья.*** До 1563 года (захват города во время Ливонской войны) Полоцк являлся не только значимым экономическим центром региона, но его политическая роль по-прежнему определяла становление средневековой формы белорусской государственности в рамках полиэтнического образования Великого княжества Литовского.

***Материальная культура Полоцка XVI–XVIII вв. позволила констатировать преломление на местной генетической основе заподноевропейских и восточных традиций***, что наиболее ярко проявилось в ассортименте бытовой керамической посуды (наиболее массового материала), сюжетах декоративного искусства полоцких изразцов и других серий артефактов. Весь объем собранных данных со всей очевидностью показал своеобразную роль Полоцка как ведущего наряду с Витебском городского центра Белорусского Подвинья XIV–XVIII вв.

**Литература:**

Дук Д.У. Гісторыя Полацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў. Вучэбна-метадычны комплекс для студ. спец. 1-21 03 01-01 01 “Гісторыя Беларусі”, 1-02 01 02-04 “Гісторыя. Англійская мова”. – Наваполацк: УА “ПДУ”, 2006. – 112 с.

Дук Д. Камни из саги о Тидрике Бернском // Родина. Российский исторический журнал. 2006. № 10. – С. 44–46.

Дук Д.У. Полацк XVI–XVIII стагоддзяў: нарысы тапаграфіі, гісторыі матэрыяльнай культуры і арганізацыі жыццёвай прасторы насельніцтва беларускага горада / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2007. – 268 с.: іл.

Дук Д. Святая София о седми версех // Родина. Российский исторический журнал. – 2007 - № 6 – С. 63-67.

Дук Д. Роль и место этнических миграций в формировании славянской (кривичской) культуры на Подвинье // Rytų Europos Kultŭra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai. (Культура Восточной Европы в контексте миграции. Междисциплинарные исследования). – Lietuvos istorijos institutes: “Versus aureus”, 2007. – С. 473–490.

Дук Д. Древо жизни Полоцкого городища // Родина. Российский исторический журнал. – 2007. - № 10. – С. 37–39.

Дук Д. Величие и безвестие: храмы Бельчицкого Борисоглебского монастыря в Полоцке // Родина. Российский исторический журнал. – 2008. – № 8. – С. 43–45.

Дук Д. Старажытныя славяне полацкага гарадзішча (780–1310 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 7. – С. 21–27.

Дук Д. Ад Рагвалода да Івана Грознага: Верхні Замак у сацыяльнай тапаграфіі Полацка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2010. – № 5. – С. 8–12.

Дук Д.У. Полацк і палачане (IX – XVIII стст.) / Д. У. Дук. – Наваполацк : ПДУ, 2010. – 180 с., [22] арк. іл.

Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX-XIII вв., летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV-XVIII вв., ремесло, денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и просвещение в средневековом Полоцке / О.Н. Левко [и др.]; редкол.: А.А. Коваленя (гл. ред.); науч. ред. О.Н. Левко; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории. – Минск: Беларус. навука, 2012.

Дук Д. Полацк ІХ – ХІ стагоддзяў: шлях да дзяржаўнасці // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. - №5 – С. 4–8.

Дук Д. Полоцк-1150: истоки государственности на белорусских землях // Родина. Российский исторический журнал. – 2012. - № 9. – С. 66–69.