Автобіографія

Я, Захар’єв Володимир Анатолійович, українець, громадянин України, мешканець м. Хмельницький, народився 17 вересня 1963 р. в с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області у сім’ї колгоспників.

Неповну середню освіту отримав у Залісецькій 8-річній школі (протягом 1970-1978 рр.), середню – у старших класах Балинської середньої школи (1978-1980 рр.). Вищу освіту і кваліфікацію «журналіст» отримав у 1984-1990 рр. на заочному відділенні факультету журналістики Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Трудову діяльність розпочав у місцевому колгоспі ім. Б.Хмельницького – помічником тракториста. З листопада 1981 р. по листопад 1983 р. служив у армії. З грудня 1983 р. працював спортінструктором колгоспу «Росія» с. Міцівці Дунаєвецького району Хмельницької області.

З липня 1985 р. по лютий 1992 р. – працював на посадах кореспондента відділу листів та інформації, кореспондента сільськогосподарського відділу та завідувача цього ж відділу у Дунаєвецькій районній газеті «Ленінським шляхом».

У 1992- 1998 р. почергово працював на посадах наукового співробітника відділу охорони пам’яток історії та культури при Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, редактора Хмельницької об’єднання телебачення і радіомовлення, був завідувачем відділу краєзнавства Дунаєвецької районної станції юних туристів-краєзнавців, референтом Народного депутата, створив і очолив державне підприємство Дунаєвецька телестудія «Сині Озера».

З грудня 1998 р. до лютого 2004 р.– головний редактор районної газети «Дунаєвецький вісник». Восени 2005 р. був призначений заступником з гуманітарних питань голови Дунаєвецької райдержадміністрації.

У 2002 та 2006 р. двічі обирався депутатом Дунаєвецької районної ради. Ініціатор створення і керівник першої депутатської групи «Справедливість». Очолював районні організації «Комітету виборців України» та політичної партії «Пора».

З червня 2006 р. – клієнт центру зайнятості, підприємець, власкор газети «Є-Поділля». З липня 2008 р. до серпня 2011 р. працював власним кореспондентом Національної агенції «Укрінформ» у Хмельницькій області. Далі 2 роки очолював Хмельницький відділ дочірнього підрозділу «Подільська археологія» державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України». У березні 2013 р. перейшов на роботу в науково-методичний відділ Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Звідти, коли з’явилася вакансія археолога, перевівся у відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, де й працюю зараз на посаді молодшого наукового співробітника відділу.

Активно займався і займаюся громадською роботою. Був секретарем комсомольської організації колгоспу (1984-1985), профорганізатором редакції райгазети (1986-1992), заступником голови Дунаєвецької районної організації «Всеукраїнська спілка краєзнавців» (1992-2006), секретарем (1986-1999) і головою (1999-2008) районного літературно-мистецького об’єднання «Сонях» ім. В.С. Бабляка.

З грудня 2008 р. і дотепер – голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України».

Як автор поезій, малої прози і гумору видав, 5 книг поезій і малої прози.

Нагороджений Почесними грамотами Хмельницької ОДА, обласної, міської та ряду районних рад, відзначено літературною премією ім. А.П. Чехова.

Як журналіст, нагороджений Почесною грамотою Секретаріату НСЖУ.

Створив перший на Хмельниччині приватний музей – Меморіальний музей графа-реформатора Ігнація Сцібор Мархоцького, директором якого є з 2007 р., а також науково-дослідницький Центр Мархоцькознавства, який очолюю з 2009 р., три сільських громадських музеї у сс. Залісці, Міцівці та Сокілець Дунаєвецького району та оновлений археологічний відділ Дунаєвецького районного історичного музею.

Лауреат краєзнавчої премії Хмельницької міської ради ім. М. Орловського та регіональної – ім. уродженця Дунаєвеччини, архівіста і археолога Ф. Шевченка.

Протягом наукової діяльності, починаючи із 1987 р., опублікував близько ста тематичних наукових публікацій, випустив 15 тематичних книг та брошур.

Здобувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Тема дисертації кандидата історичних наук «Рід Сцібор-Мархоцьких в Україні: господарчі, суспільно-політичні та культурологічні аспекти (XVIII – початок XX ст.)».

Член науково-методичної ради Державного архіву Хмельницької області. Член Правління, заступник першого заступника голови Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України».

Член обласних організацій Національної спілки краєзнавців України, Національної спілки журналістів України, Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів України», Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, «Меморіал» імені В.Стуса, «Спілка поляків України».

На даний час офіційно розлучений з першою дружиною. 4 роки живу у цивільному шлюбі з вчителькою музики Хмельницької міської СЗОШ №1 Людмилою Михайлівною Гнатюк, 1955 р. н.

Підтримую належні батьківські стосунки і усім сприяю доньці, інваліду І групи групи А, Зої Володимирівні Захар’євій, 1992 р.н., котра проживає з матір’ю у збудованому мною будинку.

Зараз спільно з донькою написали і видаємо книгу «Давні карти і щоденники XVI-XVIII століть про Хмельниччину».

Володію половиною садиби в с. Миньківці Дунаєвецького району.

Будинок Меморіального музею графа-реформатора Ігнація Сцібор Мархоцького у Миньківцях та земля, на якій він розташований, юридично належать моїй першій дружині Людмилі Йосипівні Захар’євій, 1964 р. н.

Судимим не був.

19 березня 2017 р. Захар’єв В.А.