###### ПОБРАТИМ ДРАБОВА

* с. Драбівці

***Нема історії без тебе,***

***Ти – крапля в ній, моє село, Мабуть, мене б на білім світі Без Вас, Драбівці, не було!***

***П. Косминіна***

В автотуристів, котрі мандрують теренами Черкащини, дорожний вказівник “Драбівці” мимоволі викликає цілком слушне запитання про

відношення цього поселення до райцентру Драбів. Дійсно, село розкинулося обабіч шосейної дороги, котра веде до Драбова, проте насправді зв’язок Драбівців із цим далеко більшим за розмірами, хоча й молодшим за віком населеним пунктом зводиться хіба що до однокореневої назви та спільного шляху сполучення.

Драбівці розташовані за 12 км на північ від райцентру в басейні річки Золотоношка, біля шосейної дороги Золотоноша – Шрамківка. Тут плоско- рівнинна місцевість, розчленована

глибокими байраками. Найближчими сусідами цієї осади є села Маркизівка і Сеньківці, котрі, до речі, належать Драбівецькій сільраді. А ще від Драбів- ців рукою подати до залізничної станції Пальміра та сіл Вознесенське, Ковтуни і Великий Хутір (Драбівщина).

Забудова села, яка поєднує архаїч- ну хаотичність та сьогоденну плано- мірність, розташувалася на площі

247 га. Тут 9 вулиць і 4 провулки загальною протяжністю 17 км. Ще й досі в народі побутують старі назви сільських вулиць і кутків: Зірка, Новоселиця, П’ятирічка.

Нині в цьому населеному пункті налічується 323 двори з населенням 645 жителів. Природний приріст має

стабільні від'ємні показники: наприк-

***В'їзний знак***

лад, за два останні роки народилася 1 дитина, а померло 25 жителів (-24). Щоправда, в цей період до Драбівець прибуло на постійне проживання 60, а виїхало 36 осіб (+24). Майже третину населення становлять люди пенсій- ного віку. Найпоширеніші прізвища в селі – Баранник, Мархоцький, Присівко, Соколенко. До тамтешніх жителів слід звертатися *драбівчани.*

**С**ело, ймовірно, засноване в **другій чверті ХVІІ ст.** і в роки Національно-визвольної війни вже існувало. На Боплановій карті воно подається під дещо перекрученою на західноєвропейський кшталт назвою “Дребосце”1.

Назва села містить у собі корінь “драб”, це слово означає “обідранець”, “голодранець”, “босяк”, і його вживають у зневажливому значенні. Можливо, таке прізвисько “приклеїли” першопоселенцю села за його бідність. Не виключена можливість, що засновники осади переселилися із Драбівки, що на Правобережжі, і саме з цією обставиною і слід пов’язувати походження назви села, яка є суфіксальним витвором2.

Як засвідчують історичні джерела, Драбівці спочатку були вільним військовим поселенням (куренем) Золотоніської сотні Черкаського, згодом Переяславського полку. Наприкінці ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. значні земельні масиви Драбівців перейшли до полковника Мировича та дружини генерала Кантакузена3. На 80-ті роки ХVІІІ ст. Драбівці стали вже досить помітним поселенням. Тут налічувалося 210 дворів із населенням 577 мешканців. При цьому 8 дворів належали різночинцям, 2 – представникам духовенства, 73 – виборним козакам, 51 – козакам-підпомічникам і 66 – залежним селянам. Кращими землями Драбівців володіли колезькі асесори П. Дараган і Я. Лукашевич та секунд-майор С. Леонтович4.

Певний час у ХІХ ст. Драбівці були центром волості, до якої входили села Ковтуни, Мицалівка, Коврай і Скориківка. Згодом село було віднесене до Великохутірської волості5.

**П**ореформена доба принесла в село пожвавлення економічного життя, а відтак – і зростання місцевої людності. Подвірно-господарський перепис 1910 р. зафіксував у Драбівцях (разом з прилеглим хутором) 211 господарств з насе- ленням 1224 жителі. Порівняно з кінцем ХVІІІ ст. драбівчан побільшало удвічі. Місцеві жителі володіли 1927 дес. землі (в т. ч. – 1796 дес. орної). У селі налічувалися 3 заможні господарства, кожне з яких мало у своїй власності

понад 50 дес. землі. З другого боку, близько 100 господарів були без- земельними або малоземельними. Землю обробляли дідівськими методами, а за тяглову силу правили воли й коні (останніх було майже 250 голів). Щороку місцеві ґрунти щедро удобрювали органікою: наприклад, у 1910 р. на полях Драбівців було сумарно вивезено 2145 возів гною. Серед посівів переважали зернові культури. Так, у той час було засіяно 226 дес. жита, 303 – ярої пшениці, 156 – ячменю, 209 – вівса, 161 – гречки, 130 – проса. 65 дес. було відведено під городину, 12 – льон та коноплі, 10 – соняшник.

Тваринницьку продукцію драбівчани мали завдяки утриманню у своїх господарствах 278 голів ВРХ, 332 – овець, 230 – свиней, 2224 – курей, 217 – качок. Лише в 7 господарів були пасіки, на них стояло 84 вулики. У селі

працювало понад 10 вітряків, олійниця, кузня, а замовлення жителів виконували 3 теслі, 1 коваль, 2 ткачі. Безземельні та мало- земельні селяни змушені були наймитувати, заробляти поденщиною або йти на заробітки на підприємства Донбасу та економії Таврії6.

Ще в **1794 р.** була споруджена дерев’яна Троїцька церква, яка стала провідним духовним центром Драбівців7. При церкві в 1862 р. було відкрито церковно-парафіяльну школу8. Коштом земства в 1893 р. в селі з’явилася земська початкова школа, у ній на 1908 р. навчалося 84 учні (68 хлопчиків і 16 дівчаток). Однак письменних у селі було не так уже й багато: у 1910 р. лише 296 жителів (24 %) уміли читати й писати, з них – 47 жінок (менше 4 %). Інтелігенція села стано- вила тоді 10 осіб9.



***Свято-Троїцька церква***

Близько 100 драбівчан було мобілізовано на фронти Першої світової

війни. Мужність І. Падалки була відзначена Георгіївським хрестом 4-го ст. У 1918 р. місцевий партизанський загін боровся з австро-німецькими окупантами та германцями. Обраний з селян-бідняків ревком та комнезам провів розподіл поміщицької землі між незаможницькими господарствами.

**У** 1920 р. Драбівці стали центром сільської ради, якій були під- порядковані села Сеньківці, Сотницька Гребля та хутори Бондарівка, Воловик, Соколи, Степ-Леонівщина. Перепис середини 1920-х рр. зафік- сував у Драбівцях 313 господарств з населенням 1390 жителів (653 чоловіки і 737 жінок)10. У 1922 р. селяни Драбівців прийняли 52 голо- дуючих дітей з російського Поволжя і утримували їх понад рік.

У 1928 р. 25 бідняцьких господарств об’єдналися у ТСОЗ, усе “багатство” якого становили 6 коней і кілька возів. Через рік на базі ТСОЗу утворився колгосп “Червона Зірка”, першим головою його правління став І. П. Саранча. У 1933 р. постала сільгоспартіль під більш “сучасним” (на той час) найменуванням: “Друга п’ятирічка” (голова правління П. С. Бульда)11.

Драбівецькі колгоспи обслуговувала Пальмірська МТС, наприкінці 1930-х рр. на їх полях працювали 8 тракторів, 2 молотарки та 1 комбайн. На більшості польових робіт, як і раніше, використовувалося живе тягло.

У ті роки в селі були відкриті 7-річна школа, будинок колективіста, а ще раніше (1922 р.) – фельдшерський пункт. Проте ці позитивні зміни були затьмарені Голодомором 1932 – 1933 рр. та сталінськими репресіями.

У роки війни з нацистами близько 260 жителів села стало на захист Вітчизни, понад 80 загинуло на фронтах та під час окупації. 97 драбівчан спіз- нали страшної долі “остарбайтерів”. Кілька десятків фронтовиків за мужність і героїзм у боротьбі з ворогом були нагороджені бойовими орденами та меда- лями. Зокрема, Г. Й. Потеряйка – орденом Червоного Прапора, трьома орденами Вітчизняної війни та Червоної Зірки, П. А. Баранника – орденом

Червоного Прапора, двома Вітчизняної війни (1-го та 2-го ст.), Олександра Невського та Червоної Зірки, А. В. Минця – двома орденами Вітчизняної війни 2-го ст, колишнього голову сільради В. І. Мархоцького та Л. Т. Гладкого – орденом Слави 3-го ст., П. С. Клименка та П. С. Бульду – Вітчизняної війни 1-го ст. та Червоної Зірки. Я. Я. Нижника – двома орденами Червоної Зірки. Ще 24 драбівчани нагороджено орденом Червоної Зірки, а 25 – медаллю “За відвагу” (С. Я. Воловик – двома)12.

На кінець відбудовного періоду відбулося об’єднан- ня Драбівецького, Маркизівського і Сеньківецького колгоспів у єдину сільгоспартіль “Здобуток Жовтня”. Об’єднане господарство очолив Ф. О. Ткаченко, дещо пізніше ним керував І. Д. Прохоров.

**Н**овий етап розвитку Драбівецького колгоспу був пов’язаний з іменем талановитого і самовідданого організатора аграрного виробництва В.Т. Нечуйвітра, він був очільником господарства упродовж 23 років. У

**1977 р.** колгосп “Здобуток Жовтня” був реорга- нізований у Драбівецький ефіроолійний радгосп-завод,

***В. Т. Нечуйвітер***

до речі, це було єдине сільгосппідриємство такого типу на обширах Черкаського краю. У ньому було задіяно понад 660 працюючих. Драбівецьке господарство поставляло сировину для вітчизняної фармацевтичної та парфумерної промисловості. У всій Україні та за її межами славилися драбівецькі м’ятна (вироблялося в середньому 5 т за рік) та кропна (10 т) олія.

До речі, олію з кропу окрім українського ринку поставляли й для моряків Північного флоту та на експорт, зокрема у Францію. Згодом з’явився ще й цех для розливу одеколону. Поряд з цим, у Драбівцях продовжували виробляти зерно, технічні культури та тваринницьку продукцію.

У 1960–1970-х рр. у селі було збудовано нові примі- щення будинку культури, 8-річної школи та впорядковано сільські вулиці. Багато кращих трудівників місцевого господарства було поціновано високими трудовими відзнаками. Кавалерами ордена Трудового Червоного

***У. Ф. Тісменко***

Прапора стали свинарки П. А. Вакула, У. Ф. Тісменко та

П. А. Фурт, Трудової слави 3-го ст. – механізатори

В. Д. Гладкий, М. Т. Соколенко та Я. О. Соколенко, “Знак Пошани” – робітниця рільничої ланки Г. Ф. Баранник.

**С**учасна доба принесла господарству безкінечні реорганізації та хронічні негаразди. У **1997 р.** радгосп-завод був перетворений на КСГП “Драбівецьке”. Через три роки були створені приватно-орендне підприємство “Юляна” та СТОВ “Драбівці”. У 2006 р. названі виробничі структури перетворилися у

відділення ТОВ “Баришівська зернова компанія”, а відтак, господарство здобуло насінницький профіль. Саме в оренді цього товариства знаходяться земельні та майнові паї переважної більшості мешканців села. 26 драбівчан



***Г. Л. Тамара***

віддали перевагу індивідуальному господарюванню. Функціонують також два фермерські господарства “Минцеве” і “Праведник”.

До послуг підростаючого покоління – Драбівецький навчально-виховний комплекс, тут здобувають знання 84 учні і виховується 37 дошкільнят (24 учителі і 2 вихователі). Упродовж багатьох років школу очолював справжній учитель учителів Г. Л. Тамара. Останні 20 років очільницею закладу є знаний у краї педагог Т. Є. Єремеєва. Нині місцевий освітній заклад отримав статус школи сприяння здоров’ю (європейський сертифікат з 1997 р.). У п'ятьох сім'ях і дитбудинку сімейного типу знайшли прихисток 19 дітей, позбав-

лених батьківського піклування. У селі працюють також будинок культури, бібліотека, музейна кімната та лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. До послуг молоді – спортзал та тренажерний зал. А душі свої лікують віруючі у Свято- Троїцькій православній церкві, старе приміщення якої збереглося й донині. Є в селі й



***Шкільне свято***

община євангельських християн-баптистів. У 2008 р. у селі була відновлена криниця Ікони Казанської Божої Матері з цілющою водою. Нині це досить популярний туристичний об'єкт. Ще від 2011 р. в селі діє громадська організація “Криниця”, яка сприяє реалізації громадських ініціатив, направлених на розвиток соціальної інфраструктури села. Завдяки її діяльності було залучено понад 0,5 млн грн., які спрямовані на реалізацію місцевих проектів (наприклад, ремонт СБК, придбання обладнання для НВК, благоустрій вулиць тощо).

Зусиллями громади у 2017 р. було відновлено освітлення всіх вулиць села. Упродовж двох років у Драбівцях функціонує мо- лодіжна рада “Майбутнє Драбівець, яка ініціювала багато корисних справ. А місцеві жінки залюбки від- відують засідання жіночого


клубу “Ярославна”.

У 2011, 2013 та 2017 р.

сільська рада ставала пе-

***Місцеві парафіяни біля криниці Ікони Казанської Божої Матері***

реможцем Всеукраїнських



***Василенко Михайло Григорович*** *народився 10 жовтня 1949 р. в с. Драбівці. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету, відвідував літературну студію ім. Рильського та “Кобза”. Працював літконсуль- тантом, редактором, головним редактором різних видав- ництв, а з 1997 р. – головним консультантом прес-служби Президента України. Поет, перекладач, критик, етнолог, літературознавець, член Національної спілки письменників та Спілки журналістів України. Автор збірок “Орії” (1989 р.), “Стрікоко” (1992 р.), “Очарії” (1995 р.), “Ористея” (1997 р.), “Чотиричас” (1999 р.) та ін. Відзначений літературною премією ім. Т. Мельничука, а цьогоріч – премією ім. М. Тере- щенка (в галузі літературного перекладу). Кандидат філо- логічних наук. Нині мешкає в с. Нова Дмитрівка.*

конкурсів “Кращі практики місцевого самоврядування”.

У Драбівцях народилася знатна свинарка, Герой Соціа- лістичної Праці Г. З. Яковенко (працювала в селі Рацюків- щина на Драбівщині). Родом із Драбівців – відомий майстер слова, сучасний український поет і публіцист М. Г. Васи- ленко. Свого часу працював у місцевій школі талановитий



***Г. З. Яковенко***



***В. С. Зоря***

публіцист, член Спілки журналістів України В. С. Зоря, який, до речі, здійснив літературну редакцію другої частини роману В. Безпалого “Гомін степів”. А драбівчанин І. П. Соколенко здобув науковий ступінь кандидата сільсько-господарських наук.

13 драбівчан взяли участь у антитерористичній операції на Сході країни.

Драбівці не мають стовідсоткових тезок. Зате на карті можна віднайти 5 поселень з однокореневою назвою. Це уже згаданий Драбів, а окрім нього – Драбово-Барятинське, Драбівка (Черкащина), Драбинівка (Полтавщина), Драбеші (Латвія).

За матеріалами книги «Подорож Златокраєм», 2018 р., автори Г.М.Голиш, Л.Г.Лисиця