###### ОДНЕ З НАЙСТАРІШИХ



**с. Домантів**•

***Одна Батьківщина і двох не буває Місця, де родилися завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, Той долі не знайде в житті.***

***М. Бакай***

За 11 км на захід від райцентру в долині р. Супій неподалік шосейної дороги національного значення Київ – Дніпро розташоване село Домантів,

центр однойменної сільради. Це поселення розкинулося на придніпровській низовині, тамтешня місцевість оточена хвойними та мішаними лісами і подекуди заболочена. Територія села омивається водами Кременчуцького водосховища, є тут чимало й природних водойм, зокрема озера Бучачик, Горіхове, Джгунова Яма, Старик та ін. Домантів сусідить із селами Коробівка та Дмитрівка, відстань до останнього – лише 1,5 км.

Забудова більшої частини села виникла в другій половині 1950-х рр. у зв’язку з переселенням мешканців зі старого Домантова та інших поселень (стара Коробівка, Бурдоносів хутір), які підлягали затопленню водами штуч- ного моря. Площа села – 487 га, тут 21 вулиця і один провулок загальною протяжністю майже 29 км. Віддавна сільські вулиці та кутки називаються Кошари, Пруська, Рибальська.

Нині в Домантові налічується 815 господарств із населенням 2033 мешкан- ців. Людність села постійно скорочується: наприклад, у 2017 р. народилося 14, а померло – 35 (-21). Більш втішними є показники механічного руху населення, бо за три роки в село на постійне місце проживання прибуло 143 особи, а виїхало 81 (+62). Майже 30 % населення – це люди пенсійного віку. Найпоширенішими прізвищами в Домантові є Карюк, Скорик, Стеблина, Цюра. До місцевих мешканців слід звертатися *домантівчани, домантівці.*

**Д**омантів – одне з найстаріших поселень Златокраю, адже старе село виникло ще в **XVI ст.** Утім, сліди життя на території цього населеного пункту відносяться до незапам’ятних часів. Археологічні експедиції Інституту археології АН України на чолі з відомими вченими Д. Я. Телегіним та С. С. Бе- резанською виявили тут 2 стоянки доби палеоліту, 3 поселення і курганний

могильник періоду бронзи, кераміку трипільської культури, близько 10 поховань скіфів та багато помешкань ранніх слов’ян1.

Уперше Домантів згадується в історичному джерелі (скарзі черкаських міщан литовському князю), датованому **1535 р**.2 Отже, вік села вже досить

поважний: 483 р. (з них лише 70 у межах сучас- ного села). Його назва має антропонімічне походжен-ня і пов’язана з іменем за- сновника та власника цього поселення. А ним був досить відомий і ба/ гатий землевласник князь Довмот. До речі, в основі цього прізвища – литов- ське слово “даумантас”, що означає “багата” або “мудра людина”3.


У документах різних



***Археологічні знахідки***

часів зустрічаються незначні варіації в подачі назви села: Домонтів, До- мантів, Домантово, Домантове. Це спричинило дискусії з приводу правиль- ного варіанта назви.

У другій половині XVI ст. величезні земельні володіння Глинських перейшли до Довмонтів (цьому сприяло й одруження В. Довмонта на О. Глин- ській), а відтак, виникла так звана Домантівщина, що включала в себе багато поселень.

Домантівчани взяли участь у козацько-селянському повстанні на чолі із сотником Б. Кизимом. У **1637 р.** вони поповнили його чотирьохтисячний загін, який зупинився на постій саме в Домантові. Між тим у селі змінився власник. Його спочатку захопив королівський стражник С. Лащ і володів ним протягом 3 років. Коли в Домантів повернулася княгиня Довмонт, вона у 1640 р. продала маєток князю Я. Вишневецькому за 666 злотих4. Так село стало частиною Вишневеччини – величезного феоду в Наддніпрянщині. Вишневецький піддавав місцеву людність усіляким утискам, намагався її покатоличити, що викликало неабиякий спротив. На карті

Г. Л. де Боплана містечко позначене як “Домунтів”5.

Домантів із початком Національно- визвольної війни став сотенним містечком Черкаського полку (сотник С. Цапко). Доман- тівські козаки брали участь у всіх найважливіших подіях війни. Прямуючи на Переяславську раду, у селі побував гетьман Б. Хмельницький. Домантівські козаки прийняли присягу на вірність московському цареві, його представником у селі був боярин Т. Спа- сителев.

***Герб Домантова***

У ході московського повстання **1666 р.**, до якого приєдналися й домантівчани, біля містечка розгорівся запеклий бій із каральними військами, він тривав кілька днів і завершився поразкою повсталих6. Ще в XVII ст. у Домантові була відкрита братська школа, що забезпечило для того часу досить значний рівень письменності тамтешнього населення. За переказами, біля містечка був розташований невеличкий монастир, який у роки війни служив за шпиталь. Ще й донині в Домантові живе назва “Черничий берег”, а неподалік Матвіївки є урочище Монастирище. До речі, ченці обслуговували паромну переправу через Дніпро.

**Д**омантівчани потерпали від турецько-татарських набігів. Так, у липні **1692 р.** орда зруйнувала й спустошила містечко. Домантівська сотня взяла участь у Північній війні зі шведами, зокрема, знаходилася в резерві під час

Полтавської битви (червень 1709 р.). Домантівський сотник С. Колобоженко побував у шведському полоні7.

Згідно з планами царського уряду в першій половині XVIII ст. Домантів став одним з опорних пунктів фортифікаційної системи, яка пролягала уздовж Дніпра8. У числі очільників гайдамацьких загонів під час Коліївщини (1768 р.) були й домантівські козаки В. Шелест (убитий у Холодному Яру) та В. Са- гатенко (страчений у м. Кодня).

За описами Київського намісництва (1780-ті рр.) в “местечке Домантов” налічувалося 303 господарства, з них 6 належало дворянам, 8 – різночинцям, 5 – духовенству і церковникам, 24 – виборним козаком, 95 – козакам- підпомічникам, а 184 – посполитим і козацьким підсусідкам. Населення порівняно з першою чвертю XVIII ст. зросло майже удвічі і становило на той час 910 мешканців. Тамтешніми землями поряд із козаками володіли колезь- кий радник С. Томара, колезькі асесори М. Велетій і І. Маркевич9. З ліквіда- цією полкового устрою у 1782 р. закінчилася й історія Домантівської сотні.

Уже в той час містечко дало путівку в життя знаменитим людям. Син місцевого козака Х. Тихорський здобув блискучу освіту в Києві, Санкт- Петербурзі та університетах Німеччини і став доктором медицини, почесним членом Петербурзької Академії наук. Деякий час він був лейб-лікарем при імператорському дворі.

Домантівчани взяли участь у війні 1812 р. з наполеонівськими військами. Син місцевого священика Д. Юзефович дослужився до генеральського чину. Відзначилися на ратному полі й генерал-майор А. Іванов, полковники С. Томара і Я. Деркач та ін.10 Отримав чин генерала й учасник російсько- турецької війни 1877–1878 рр. М. Домантович.

**У** XIX та на початку XX ст. досить швидко зростала людність Домантова. Тоді як у 1859 р. вона становила 1514 мешканців, у 1885 – 219811, у 1900 – 250012, то перепис 1910 р. зафіксував уже 3364 особи. Як бачимо, за 50 років населення зросло у 2,2 разу.

На початок XX ст. в селі налічувалося 627 господарств, у тому числі 361 козацьке, 218 селянських, 9 єврейських, 7 привілейованих і 32 різночинських.

Одним із найбільших землевласників Золотоніщини був домантівський помі- щик С. Томара, який на час селянських реформ володів близько 4,2 тис. дес. землі. Спостерігалася значна земельно- майнова диференціація: 6 господарів мали понад 50 дес. землі кожний, а в той же час у селі налічувалося 195 повністю безземельних господарств, а 306 во- лоділи менше 3 дес. землі. Переважали ручні знаряддя обробітку землі: на 1910 р. використовувалося 180 однолемішних плугів, 322 сохи та 296 дерев’яних борін, роль тягла виконували 358 волів і 208 коней. Під посівами тоді було 242 дес. жита, 55 – ярої пшениці, 59 – ячменю, 134 – вівса, 225 – гречки, 42 – проса,

32 – конопель, 14 – соняшника, а 133 дес. відвели під городину. Домантівчани утримували 1583 голів ВРХ (з них – 447



***Сільський вітряк. Худ. М. Д. Савич***

корів), 2652 – овець, 434 – свиней, 1764 – курей, 533 – гусей, 227 – качок.

40 пасічників збирали мед з 1031 вулика. Збіжжя переробляли на 29 вітряках, у селі працювала кузня, олійниця, 5 крамниць. Замовлення місцевих жителів виконували 32 теслі, 11 розпилювачів, 28 кравців, 15 шевців, 3 столяри, 3 ковалі, 8 прядильниць, 39 ткачів, 19 візників, 110 рибалок13.

Місцеві селяни боролися за землю і волю. У **жовтні 1905 р.** домантівчани підтримали Золотоніське збройне повстання. Революційну пропаганду в селі вели члени Золотоніської організації РСДРП.

Провідним духовним центром містечка стала відкрита в 1880 р. дерев’яна церква Різдва св. Богородиці. Раніше (XVII–XVIIІ ст.) домантівчани відправ-

ляли культ в Іоано-Бог- ословській та Свято- Василівській церквах.

У другій половині XIX ст. у Домантові з’явилися два осередки початкової ос- віти: церковно-парафія- льна (**1862 р.**) і земська початкова (**1893 р.**) школи. На 1908 р. у земському початковому училищі навчалося 134

***Церква Різдва Святої Богородиці***

хлопчики (дівчатка здо-

бували елементарні знання в ЦПШ) Рівень письменності місцевого населення одначе був невисоким, він становив 24 %. Усього 126 місцевих жінок уміли читати й писати (3,8 %). Сільська інтелігенція налічувала 24 особи14.

Яскравим представником духовного життя Золотоніського краю став уродженець Домантова, відомий освітянин, поет, історик, публіцист, організатор місцевої “Просвіти” М. О. Злобинець, відомий під псевдонімом М. Домантович. Він є автором багатьох розвідок з історії рідного краю, в тому числі й книги “Історія с. Домантів”.

Сотні домантівчан воювали на фронтах Першої світової війни, чимало з них продемонструвало неабиякий героїзм. Героєм Брусиловського прориву став кулеметник, Георгіївський кавалер І. Н. Смаглюк. Двома Георгіївськими хрестами відзначена мужність уродженців села П. Ф. Кисломеда та Н. М. Цюри15.

**У** роки Української революції 1917–1921 рр. домантівчани обрали ревком і розділили поміщицьку землю. Вони взяли участь у Золотоніському збройному повстанні проти австро-німецьких окупантів та гетьманців (літо 1918 р.). У 1920 р. с. Домантів стало центром сільської ради, якій було підпо- рядковано с. Матвіївка та хутори Виноградів, Енків, Молочний, Очекасів,

Щура, Яремків. У Домантові за переписом середини 1920-х рр. налічувалося 679 господарств з населенням 3452 мешканці (1700 чоловіків і 1752 жінки)16. У **1926 р.** сільська біднота об’єдналася в ТСОЗ, його очолив М. Богдан.

Наприкінці 1920-х рр. на хвилі масової колективізації був організований колгосп ім. В. Чубаря, головою його правління було обрано А. М. Білоуса.

Понад 800 домантівчан стали жертвами Голодомору 1932–1933 р., отже, загинув кожний п'ятий. 126 жителів села були незаконно репресовані, серед них – І. Бурий, С. Вовк, М. Злобинець (Домантович), М. Дорофій, Є. Карюк, А. Остапець, М. Шеремет та ін.

Оговтавшись від страшних випробувань, домантівчани своєю самовідданою працею забезпечили значне виробниче піднесення місцевого господарства. З 1938 р. домантівський колгосп дістав нове, почесне для тих часів найменування: ім. Леніна. Він демонстрував свої досягнення на Всесоюзній сільгоспвиставці і відзначався дипломами. З 1931 р. працював рибколгосп “Дніпровець”, який, однак, у 1937 р. згорнув свою роботу (не останню роль тут відіграло звинувачення органами НКВС керівництва колгоспу в “антирадянській діяльності”).

У роки війни з нацизмом 862 домантівчанини стали на захист Батьківщи- ни, 594 не повернулися до рідних домівок. Понад 200 жителів села за муж- ність і героїзм були відзначені бойовими нагородами. Сапер Г. Л. Криворучко став одним із чотирьох уродженців району, повних кавалерів ордена Слави*.*

Орденом Червоного Прапора відзначена бойова звитяга І. С. Горобця, І. В. Ка- миша, Ф. Л. Шеремета, Слави 3-го ст. – М. Х. Зіника, К. С. Сала, І. П. Яре- менка, Вітчизняної війни – Д. М. Зражевського, В. М. Кисломеда, В. О. Кова- ленка, С. М. Павлова, А. К. Слюсаревського, Б. Б. Строканя. 25 домантівчан нагороджено орденом Червоної Зірки, а 21 – медаллю “За відвагу”.



***Криворучко Григорій Лукич*** *народився 7 (20) лютого 1912 р. в с. Домантів. Трудову діяльність розпочав у місцевому колгоспі ім. Леніна, потім узяв участь у спорудженні Магнітогорського металургійного комбінату та Харківського тракторного заводу. На фронті з першого дня війни, потрапив в оточення під Києвом, перебував у полоні. Після втечі з полону – знову в лавах Червоної армії, воював у саперному взводі 38-ї гвардійської стрілецької дивізії. За мужність і героїзм був нагороджений трьома орденами Слави, Вітчизняної війни 2-го ст., Червоної Зірки, медалями. Після демобілізації в 1945 р. працював у місце- вому колгоспі на різних роботах. Помер у квітні 1978 р.*

“Домантівською чайкою” назвали місцеву жінку Г. І. Черес, яка під час окупації надала притулок 29 сиротам і доглядала їх до повноліття. Її материнський подвиг відзначений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР17.

**С**амовідданою працею домантівчани залікували тяжкі рани, завдані господарству та соціальній сфері в роки війни. Місцевий колгосп ім. Леніна зберіг позиції районного лідера і в 1950-х рр. став мільйонером. Від 1945 р. відродився й “Дніпровець”, уже в статусі рибартілі. У зв’язку зі створенням Кременчуцького водосховища (друга половина 1950-х рр.) значна частина

села мала бути затоплена, а тому переселенню до так званого “Ново- Домантова” підлягало щонайменше 300 господарств. Дискомфортно і морально тяжко велося переселенцям у нових, зовні добротних оселях, зведених для них “Між-

колгоспбудом”. Забудова “Ново-Домантова” розта- шувалася на місці лікві- дованого у 1958 р. Бурдоносового хутора.

Наприкінці 1962 р. відбулося об’єднання кол- госпу ім. Леніна з колись самостійним бурдоносівсь- ким господарством “Нове життя”. Головою його прав-

ління обрали О. Г. Стеблину,

***Г. І. Черес (ліворуч)***

який уже мав 10-річний досвід роботи такого рівня у своєму рідному селі Коробівка. 17 років він очолював господарство, яке стало справжньою школою передового досвіду. Наступником О. Г. Стеблини став у першій половині 1970-х рр. талановитий керівник М. І. Чабаненко, який був відзначений почесним званням “Заслужений працівник сільського господарства” .

У 1970-х рр. став до ладу один із найбільших у районі тваринницький комплекс колгоспу ім. Леніна, де виробництво товарного



***О. Г. Стеблина***

***М. І. Чабаненко***

молока було поставлено на промислову основу.

Розвивалася й соціально-культурна сфера села. Тут було споруджено два типові приміщення школи, добротний будинок культури. Домантів пере- творився на помітний центр охорони здоров’я: тут наприкінці 1960-х рр.

з’явилася одна з найкращих у краї дільничних лікарень.

Її головним лікарем протягом багатьох років був М. О. Мельник. Було відкрито й багатогалузевий сільський будинок побуту.

Вагомих виробничих успіхів досягли й працівники місцевої рибартілі “Дніпровець”, у якій на початок 1970-х рр. працювало 78 рибалок. Обов’язки голови правління цього господарства довгі роки сумлінно виконував М. Ф. Бурдонос. Лише в 1975 р. рибоколгосп здав державі 3816 ц свіжої риби.

У ті кращі, справді зоряні в історії господар- ства і села 1960–1980-ті

***О. С. Стеблина***

***М. Є. Зуй***

рр. багато кращих трудівників удостоїлося високих державних нагород. Кавалерами ордена Леніна стали Г. А. Рясна, О. С. Стеблина, В. М. Проценко, Трудового Червоного Прапора – М. К. Баранник, І. М. Бакай, М. Є. Зуй, І. Я. Дудник, О. Г. Нездолій, В. Ф. Проценко, М. П. Решетнік, А. К. Слюсаревський, І. О. Стеблина, К. С. Шабельник, М. О. Тур- чин, Г. П. Харченко, Трудової Слави 3-го ст. – Л. Ф. Шелест, а 12 працівників ланів, ферм та голубої ниви були нагороджені орденом “Знак Пошани”. Почесного звання “Заслужений працівник



***І. К. Ляшенко***

сільського господарства УРСР” був удостоєний агроном І. К. Ляшенко.

Аграрні перетворення кінця ХХ – поч. ХХІ ст. принесли місцевому господарству новий статус та ім’я. Воно стало дочірним підприємством ВАТ “Золотоніський маслоробний комбінат“, що мав назву “Придніпровське”, саме сюди й здала свої земельні та майнові паї переважна більшість колишніх колгоспників. Нині це ТОВ “Доман- тівське”. На землях Домантова розташувалися й фермерські господарства “Ромашка” та “Марія- Агро”, а також ТОВ “Агро-трейдспик”. Працює й переробне підприємство “Укреспопроцес”.

Далеко за межами Златокраю відомі славні

традиції Домантівської школи, нині – навчально- виховного комплексу, її довгорічними очільниками були майстри педагогічної справи, кавалер ордена “Знак Пошани” М. П. Шеремет та О. О. Харина. Звання “Заслужений учитель УРСР” була удостоєна В. Ф. Харченко, О. І. Харина стала кавалером ордена Дружби народів, а М. Ю. Циганник – Трудового Червоного Прапора. Нині в закладі навчається 160 учнів і працює 23 учителі, виховується 23 дошкільнят.

Почесним званням “Мати-героїня” відзначено К. І. Дудник та О. В. Язикову, які народили і виховали по 5 дітей.



***В. Ф. Харченко***

Своє здоров’я жителі Домантова та навколишніх сіл поправляють у

місцевій амбулаторії сімейної медицини, а культурне обслуговування населення забезпечують працівники будинку культури та бібліотеки. Завдяки пошуковим студіям великого ентузіаста місцевої історії, учителя

В. Ф. Почепцова, автора книги “До- мантів” та ба- гатьох інших крає- знавчих дослі- джень у селі відкрито один із найкращих на Зо/ лотоніщині істо- рико-краєзнавчих музеїв, він удосто- єний звання на/ родного (1991 р.)

***Група працівників колгоспу ім. Леніна. 1970-і рр.***

Свято шанують у Домантові пам’ять про свого земляка, воїна-афганця С. О. Носа. Юнак загинув у бою, посмертно нагороджений орденом Червоної Зірки.

Село дало путівку у життя багатьом іме- нитим людям. І. Д. Бульда та К. Я. Бульда здобули науковий ступінь доктора медичних наук, В. Г. Ткаченко і М. В. Молодик – доктора технічних наук, А. М. Колодний – доктора філософських наук (очолював Інститут релігієзнавства АН України), Д. М. Дорофій – кандидата історичних наук, В. М. Кисломед – кандидата фізико-математичних наук, І. В. Ру- бан – кандидата медичних наук, О. В. Рубан – кандидата біологічних наук. Прославив село і його уродженець, чемпіон СРСР з плавання,



***У сільському музеї***

***(на фото – В. Ф. Почепцов)***

майстер спорту міжнародного класу О. Ю. Палкін. Норму майстра спорту з легкої атлетики виконав В. С. Куниця та О. К. Сало (академічне веслування) та М. В. Мельник (фігурне катання). Домантівчанину В. Жукову присвоєно почесне звання “Заслужений працівник культури України”. Оригінальні полотна створені пензлем художника М. Д. Савича.

22 домантівчан стали на захист України від російської агресії в сучасній війні на Сході. С. М. Гавриш нагороджений орденом Б. Хмельницького 3/го ст.

У Домантова немає жодного двійника за назвою. Найменування села є дійсно унікальним.

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