###### СЕРЕД СОСОН І ВІЛЬХ



**с. Вільхи** •

***Палають вічні зорі над селом, Земним теплом і місяць паленіє О роде мій, чолом тобі, чолом,***

***Ти з вічним плугом на стерні надії!***

***Ю. Кириченко*** Усього за 6 км на південний захід від райцентру біля шосейної дороги Золотоноша – Коробівка в низовинній місцевості розташоване село Вільхи.

Це невелике поселення начебто загубилося серед соснового бору й утопає в зелені старезних дубів, ніжних берізок і прозаїчних вільх. Найближчими сусідами Вільхів є м. Золотоноша, села Коробівка та Дібрівка, а ще – селище Холодне, підпорядковане Вільхівській сільраді.

Село займає площу 61,9 га, тут 16 вулиць і 1 провулок, сумарна протяжність сільських доріг – 12 км. Тамтешні кутки звуться Гряда, Загатка, Вовчий Хутір, Липихи, Пеньки.

Нині в селі налічується 450 дворів з населенням 865 жителів. Вільхи – один із небагатьох населених пунктів Золотоніщини, котрий може похвали- тися деяким зростанням населення, принаймні в порівнянні з початком ХХ ст. Нинішня ж демографічна ситуація невтішна, бо, наприклад, у 2017 р. народилося 3, а померло 11 вільхівчан (-8). Дещо кращі показники механічного руху: за останні 3 роки людність зросла на 8 осіб. Майже 34 % місцевих мешканців – пенсіонери. Найпоширенішими прізвищами жителів села є Гонза, Лущій, Озірський, Циганник. Прийнята форма звернення до місцевих мешканців – *вільхівець, вільхівчанин*.

**В**ільхи мають уже кількасотрічну історію, бо виникло це село ще в козацьку добу. В істо- ричних документах Вільхи

зустрічаються від другої чверті ХVІІ ст., отже, село є ровесником Хмельнич- чини. На Боплановій карті

(**40-ві рр. ХVІІ ст.**) воно

***Вид на село Вільхи***

позначене під перекрученою назвою “Ольокі”, як осада біля річки Золотоношка1. У документі, датованому 1693 р., зустрічаємо: “село Ольхи”. Топонім “Вільхи” вказує на особливості географічного середовища, в якому виникло село. На низовинних берегах річки Золотоношка були великі зарослі вільхи, і саме цій обставині село завдячує своєю назвою. У даному випадку топонім ужитий у множині з переміщенням наголосу – вочевидь, для розрізнення назв поселення та рослини2.

Історичне джерело 1765 р. фіксує “Ольховци село”3 , а поруч з ним – хутір Вільхівський4. У переписних документах останньої чверті ХVІІІ ст. село прибирає сучасну назву.

Вільхи належали Золотоніській сотні. Наприкінці ХVІІІ ст. за описами Київського намісництва у Вільхах налічувалося 69 дворів із населенням всього 82 мешканці. Чому на двір пересічно не припадало навіть 2 жителі – є загадкою для авторів. Один двір належав різночинцям, 1 – духовенству, 31

* різним категоріям залежних селян (посполитим, козацьким підсусідкам). Більшістю земель у тодішніх Вільхах володів сотник Д. Петров5.

**П**ореформений період позначений зростанням чисельності населення Вільхів. На 1885 р. у селі проживало вже 500 мешканців6, а в 1900 – 5337.

Господарський земський перепис 1910 р. зафіксував у Вільхах, які тоді належали до Золотоніської волості, 144 двори (з них 128 селянських і лише 6 козацьких) з населенням 732 жителі. Як бачимо, порівняно з кінцем ХVІІІ ст. людність зросла в 9 разів. Місцеві жителі володіли тоді 364 дес. землі, отже, на один двір пересічно припадало лише 3 десятини землі. Щодо орної землі, то її було ще менше через заболоченість та залісненість тамтешньої міс- цевості. 94 господарства мали менше 3 дес. землі (в т.ч. 47 – менше 1 дес.), 19 господарств, які володіли 6–15 дес. землі, можна було віднести до середняцьких, а лише 2 місцеві господарі були відносно заможними, оскільки мали понад 15 дес. Землю обробляли 42 однолемішними плугами, 95 сохами, 91 дерев’яною бороною, а роль живого тягла виконували 38 волів і 100 коней. Посівний клин був на порядок меншим, ніж у інших селах: 26,5 дес. жита, 21 – ярої пшениці, 10 – ячменю, 11 – вівса, 24 – гречки, 3 – проса. 30 дес. було відведено під городину, 7 – коноплі. Вільхівчани утримували у своїх приватних господарствах 369 голів великої рогатої худоби (в т.ч. 144 корови), 728 – овець, 344 – свині, 348 – курей. Чотири місцеві пасічники збирали мед з 115 вуликів.

У селі був лише один вітряк, 14 вільхівчан займалося теслюванням, 4 – кравецтвом і стільки ж швецтвом, 5 – ткацтвом. Понад 30 жителів села плели кошики, вільхівчани тоді володіли монополією на забезпечення цим товаром золотоніського ринку. До речі, вільхівські кошикарі одержали в 1909 р. Велику срібну медаль на губернській виставці в м. Полтава8.

Духовним центром Вільхів була Іллінська церква. Вона була споруджена з дерева ще в **1761 р.** на кошти графа І. Безбородька9. У другій половині ХІХ ст. була відкрита школа грамоти, яка давала лише елементарні знання.

Рівень письменності тамтешніх жителів становив 21%. Лише 23 жінки вміли читати й писати (6,4%). У селі тоді налічувалося 9 жителів, що мали інтелігентні заняття10.

Вільхівські селяни приєдналися до Золотонісько-Коробівського збройного повстання у жовтні 1905 р.11. Кілька десятків місцевих жителів взяло участь у Першій світовій війні.

**Б**уремні події Української революції особливого відгомону у Вільхах не мали. Місцевий ревком розділив поміщицькі землі між біднотою. До початку непу село стало центром сільської ради, їй тоді були підпорядковані хутори Дібрівка, Мости, Побиванця та Холодний. На середину 1920-х рр. у Вільхах

налічувалося 189 господарств із населенням 865 мешканців (425 чоловіків і 440 жінок)12.

Наприкінці **1929 р.** сільська біднота Вільхів об’єдналася в колгосп “1-ше травня”13. Тогочасна місцева преса не приділяла цьому господарству ніякої уваги на своїх шпальтах, що дає підстави зробити припущення про середньостатистичні показники вільхівського колгоспу.

230 вільхівчан стали учасниками Другої світо- вої війни, 188 не повер- нулося до рідних домівок. За мужність і героїзм 80 жителів села були нагоро- джені бойовими орденами та медалями. Зокрема, кавалером орденів Слави 2-го і 3-го ст. став сапер Д. П. Лущій, а ордена Віт- чизняної війни 2-го ст. –

К. В. Беркут, Г. П. Се- реда, І. Я. Циганник14.

***Правління колгоспу “1-е Травня”. 1933 р.***

Після війни місцевий колгосп, який об’єднував селян Вільхів та Мелесівки, носив назву “Перебудова”, згодом – “Україна”. Пізніше Вільхи приєдналися до новодмитрівського господарства ім. Калініна. У 1954 р. була зліквідована й Вільхівська сільрада, село було підпорядковане Новодмитрівській сільраді. Лише в **1996 р.** на прохання місцевих мешканців місцеву сільраду було відновлено з підпорядкуванням їй селища Холодного (голова – А. Г. Циганник).

**У** Вільхах знаходиться центральна садиба державного підприємства “Золотоніське лісове господарство”, знаного своїми славними трудовими традиціями далеко за межами краю. Це підприємство впродовж багатьох років очолював умілий та ініціативний організатор, заслужений працівник сільського господарства М. Г. Собченко (2010–2014 рр. обіймав посаду

голови Золотоніської ра- йонної ради). Саме на цьому підприємстві пра- цює 70 % зайнятого насе- лення Вільхів. Золото- ніський держлісгосп зай- мається відтворенням лісонасаджень та доглядом за лісом. Поряд з цим він має потужну виробничу базу, і його працівники займаються деревооброб- кою, свого часу поставля- ючи продукцію не лише на



***Біля офісу Золотоніського лісового господарства***

внутрішній, а й на зовнішній ринок. У 1970– 1990-х рр. зберігалися тут і давні

традиції лозоплетіння: меблі із лози, виготовлені у Вільхах, експонувалися на багатьох виставках.

Колишні колгоспники передали свої земельні і майнові паї в ТОВ МТС-2000, яке згодом припини- ло існування. Нині землі вільхівчан орендує ДП АФ “Іскра”.

Багато вільхівчан за свою звитяжну працю були удостоєні високих державних нагород. Орденами Трудового Червоного Прапора та Трудової Слави 3-го ст. відзначені доярка Г. А. Лущій, ланкова з вирощування багаторічних насаджень Х. І. Озірська, тракторист-машиніст О. Д. Озірський, Жовтневої революції – Н. Я. Циганник, Трудової Слави 3-го ст.

***М. Г. Собченко***

– О. М. Циганник, “Знак Пошани” – Г. І. Гон- за, Г. І. Гнатко. Крім цього, Г. І. Гнатко присвоєно

звання “Заслужений працівник сільського господарства УРСР” (1982 р.).

У місцевому НВК загальноосвітня школа І ст. – дошкільна установа навчається 14 учнів (5

учителів) і виховується 26 дошкільнят (2 вихователі). Званням “Мати-героїня” відзначена І. В. Видря, яка народила й виховала 5 дітей. Працює сільський ФАП, клуб, яким упродовж 35 років завідує Г. М. Ци- ганник. Тривалий час дарує

землякам радість спіл-

кування з народною піснею

***Навчально-виховний комплекс***

місцевий фольклорно-етнографічний ансамбль – неодноразовий переможець районних і учасник обласних конкурсів.

Зусилями сільської громади та її керівництва (сільський голова В. І. Циганник) акумульовано кошти на благоустрій села та повністю відновлено вуличне освітлення.

Родом із Вільхів М. Ю. Циганник, генерал-майор міліції. До речі, він довгий час жив у одному будинку з компартійним генсеком Л. І. Брежнєвим. У селі проживає колишній очільник Золотоніського СПМК-2 А. А. Мельник (від 1972 до 2007 р.). Свого часу це підприємство забезпечувало прокладання до 200 км газогонів щорічно.



***О. Д. Озірський***

12 вільхівчан узяли участь у сучасних бойових діях на Сході країни. У боях отримали поранення С. О. Скорик і М. М. Скутельник.

Нещодавно відкриті пам'ятники жертвам нацизму, а також жертвам голодомору.

Окрім наших, на карті є ще троє Вільхів. Знаходяться вони у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях Російської Федерації. Поселень із коренем “вільх” надзвичайно багато, їх понад 60. Це Вільхівка (18), Вільховатка (11), Вільховець (9), Вільхівці (4), Вільхівський (3), Вільхове (2), Вільха, Вільховик, Вільхів Лог, Вільхівці-Лази, Вільхівський радгосп, Вільхівчин та ін. – по одному.

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