**Prof. UG dr hab. Henryk Machajewski**Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego

Opinia wydawnicza o pracy

**„Czamówko, stan. 5. Cmentarzysko z późnej starożytności na Pomorzu. Część 1”,
Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina V (pod redakcją Jacka Andrzejowskiego)**

Pierwsze informacje o cmentarzysku w Czarnówku, powiat Lębork, odkrytym przypadkowo podczas prac budowlanych, pojawiły się na początku lat 70. XX wieku. Z czasem (…) zaczęły docierać coraz bardziej intrygujące informacje, do których dostęp był jednak ze wszech miar utrudniony. (…) Zainteresowanie tą nekropolą nie słabło, wręcz przeciwnie, nasilało się ono także poza terenem Polski. Brak było ciągle jednak podstaw źródłowych do nakreślenia wyobrażenia o fenomenie tego cmentarzyska. (…) W 2013 r. nawiązano współpracę między Muzeum w Lęborku, dotychczas organizującym prace wykopaliskowe w Czamówku, a Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica z Warszawy, której celem było przygotowanie publikacji tego cmentarzyska. (…) Dynamika tej współpracy jest imponująca, skoro już po niespełna dwóch latach przygotowano do druku pierwszy tom materiałów.(…) W recenzowanym tomie znajduje się tekst poświęcony historii odkrycia cmentarzyska (rozdział I – autorzy: Agnieszka Krzysiak, Jacek Andrzejowski), a następnie zagadnieniu niewielkiego skandynawskiego cmentarzyska z okresu wędrówek ludów (rozdział II – autor: Jan Schuster) oraz cmentarzyska wczesnośredniowiecznego funkcjonującego w okresie od VII do XIII w. (rozdział III – autor: Sławomir Wadyl). Pozostała część tomu (rozdział IV) wypełniają wyniki badań specjalistycznych nad źródłami pochodzącymi z badań przeprowadzonych w latach 2008 – 2015, niekiedy wraz z dołączonym rozległym komentarzem (…).

Wszystkie recenzowane teksty spełniają wymogi poprawności językowej stawiane pracom przeznaczonym do druku. Jednocześnie, jako prace naukowe, w ujęciu ich logiki i gramatyki, są niesprzeczne i umożliwiają zazwyczaj zdefiniowanie autorskich narracji. Owe uwagi, ze względu na zakres podjętej problematyki, w najszerszym zakresie odnoszą się do artykułów zamieszczonych w rozdziale II i III, w węższym zakresie do pozostałych, obarczonych na tym etapie badań niskim jeszcze poziomem interpretacji. (…) We wszystkich recenzowanych artykułach zauważa się korzystanie z aktualnego stanu badań nad poruszaną w nich problematyką. Niewątpliwie, wyjątkowym pod tym względem jest jednak artykuł zamieszczony w rozdziale II oraz w rozdziale IV.2., które ujęto na rozległym tle porównawczym, a Autorzy zaopatrzyli swoje prace w bogaty zestaw literatury. (…) W rozdziale II omówiono niewielkie cmentarzysko ludności skandynawskiej przebywającej na Pobrzeżu Słowińskim w 2. połowie V i na początku VI wieku. Opracowane zostało ono wręcz wzorcowo (…). Niebywale cenne są spostrzeżenia Autora artykułu o sposobie organizowania cmentarzyska przez społeczność skandynawską. (…)

Podsumowując, cmentarzysko w Czamówku należy do grupy najbardziej sensacyjnych odkryć dokonanych w 2. połowie XX wieku i kontynuowanych do drugiej dekady XXI wieku (…). Wyjaśnienie jego fenomenu będzie przedmiotem badań następnych jeszcze pokoleń nie tylko archeologów. Aby jednak pozostawić relatywnie pełną informację o tym odkryciu już teraz jest tworzona jego naukowa dokumentacja, której proces wymaga wieloletniej pracy wielu naukowców i instytucji. Jest ona przygotowywana w sposób wyjątkowo nowoczesny, z wykorzystaniem niemal wszystkich obecnie dostępnych w archeologii metod badawczych. Katalog pierwszych opracowań, zamieszczony w recenzowanym tomie (…), jest znakomitą zapowiedzią tego kierunku działania. (…) Smutną konstatacją mojej wyjątkowo wysokiej oceny naukowej recenzowanego tomu pozostaje jednak myśl, czy w tak dynamicznie zmieniającej się naszej rzeczywistości, wystarczy sił organizacyjnych i ekonomicznych na przygotowanie kolejnych tomów o tym cmentarzysku.

Poznań, grudzień 2015 r.