###### БІЛЯ СВЯТИНІ



* с. Бакаївка

***Не віднайдеш ні на жодній карті, Де колише тишу гомінку***

***І чолом схилився до асфальту, Хутір наш в бузковому вінку.***

***О. Лищенко***

Усього за 3 км на схід від райцентру в басейні р. Золотоношка, обабіч автодороги Київ – Дніпро розкинулося село Бакаївка. Тамтешня місцевість низовинна, місцями заболочена, укрита листяною рослинністю. Неподалік цієї низовини – пагорб “Червона гірка”. Біля Бакаївки знаходиться природний заповідник “Чаплівщина”, де оселилася велика колонія сірих чапель та міститься резерват реліктової трав’яної рослинності. Найближчими сусідами хутора є м. Золотоноша, с. Антипівка, а також Красногірський жіночий монастир.

Сільська забудова вмістилася в площу 21 га, тут лише чотири вулиці загальною протяжністю 1 км. Сільські кутки і вулиці історично називаються Дача, Котлюбівка, Кропиви (це назви колись окремих населених пунктів).

Нині у селі обліковано лише 37 господарств, тут проживає 61 мешканець. Понад третина місцевого населення – це люди пенсійного віку. Через цю причину знелюднення цього населеного пункту йде природним шляхом. Спостерігається й певний механічний рух населення, який є урівноваженим. Найпоширенішим прізвищем серед місцевих жителів є Кропива. Форми звернення до місцевих жителів – *бакаївці, бакаївчани*.

**Щ**е з незапам’ятних часів ці щедрі на природні дари землі приваблювали людей. За даними археологічних досліджень у першій половині І тис. н.е. біля сучасної Бакаївки знаходилося ранньослов’янське поселення черняхівської культури.

Перша згадка про Бакаївку (але не як про поселення, а урочище) відноситься до **1699 р.**1 Уже з кінця ХVIII ст. вона фігурує в документах як населений пункт (хутір). Щодо походження назви хутора, то, згідно з місцевими переказами, вона пов’язана з іменем засновника поселення Бакая, який відзначався дивовижною силою. Дійсно, прізвище Бакай – досить поширене в Україні, а донедавна і в українському політикумі (згадаймо олігарха й урядового функціонера І. Бакая). Та навряд чи можна в даному випадку погодитися з версією про антропологічне походження назви осади.

Треба врахувати ту обставину, що раніше від неї виникло урочище. Саме його назва й була присвоєна поселенню. Ось чому логічніше ув’язувати топонім “Бакаївка” з особливостями тамтешньої місцевості. Адже поняття “бакай” у народі часто вживається у розумінні “калюжа”, “вибій”, “баюра” і т. п. Принагідно зауважимо, що місцеве населення часто називає тамтешній відтинок р. Золотоношка Бакаївкою.

За переписом 1787 р. згадується “хутір при пасіці в урочищі Бакаївка”, де проживало три посполиті полковника Й. Товбича2. Значними земельними масивами біля Бакаївки заволодів Красногірський монастир, у залежність від якого потрапила частина хуторян.

У другій половині ХІХ та на поч. ХХ ст. людність хутора Бакаївки (Золотоніської волості) значно збільшилася. Тоді як у 1859 р. тут проживало 27 осіб, то в 1885 р. – 37, а в 1900 р. – 43 (при 6 господарствах)3. Переписом 1910 р. на хуторі було зафіксовано вже 10 господарств (з них – 8 козацьких і 2 селянських) з населенням 58 жителів. Бакаївчани тоді володіли 43 дес. землі (в т.ч. 21 дес. – орної). Більшість хуторян страждала від безземелля та малоземелля, троє постійно заробляли собі на хліб поденщиною . Близькість до повітового центру та осередку духовності – монастиря мало впливала на рівень освіченості місцевих жителів: переважна більшість з них була неписьменною. На хуторі Дача розташувалося засноване Красногірським монастирем єпархіальне училище для дівчаток.

4

**Н**а початку 1920-х рр. Бакаївка увійшла до складу Антипівської сільської ради. За переписом 1926 р. на хуторі налічувалося 16 господарств, а насе- лення становило 78 мешканців (34 чоловіки і 44 жінки)5. У **1927 р.** Бакаївку підпорядкували новоутвореній Слюжчино-Слобідській сільській раді6.

Згодом до Бакаївки були приєднані хутори Дача, Котлюбівка і Кропиви, в ре- зультаті її людність збільшилася приблизно на 120 осіб. На початку 1930-х рр. місцеві селяни вступили до Слюжчино-Слобідського колгоспу “Серп і молот”. Жорстокий дух того непересічного часу радянської модернізації доносять до нас матеріали тогочасної періодики. Так, в одному з номерів районки “Червоний Жовтень” були вміщені публікації без підпису під заголовком “У

Бакаївці милують глитая”. Тут ідеться про “пасивність“ місце- вих активістів, які зволікали з виселенням родини М. Кузьмен- ка – власника 50 га землі, “глитая і експлуатора”. Його простору хату передбачалося перетворити в громадське при- міщення7. Таке було типовим явищем “соціалістичної перебу- дови села”.

Житлові приміщення закри- того за розпорядженнями

***Приміщення єпархіального училища***

радянських владних структур

Красногірського монастиря були використані для Бакаївського будинку інвалідів, перетвореного 1933 р. в будинок пристарілих. Функціонував у Бакаївці й дитбудинок для безпритульних дітей8.

Багато горя в Бакаївку принесла жорстока воєнна пора 1941–1945 рр. 27 березня 1943 р. розігралася “Бакаївська трагедія”: окупанти вдерлися в місцевий будинок інвалідів, схопили 63 пристарілих, вивезли їх у Золотоношу і розстріляли9. 15 бакаївчан взяло участь у боротьбі з ворогом, 10 не повернулися до рідних домівок. Мужність В. І. Ковальова, В. І. Семеренка та В. Г. Шепеля відзначена орденом Вітчизняної війни, а Н. І. Бондаренка – медаллю “За відвагу”.

Після звільнення від окупантів на колишньому хуторі Дача було відкрито спеціальний дитбудинок для сиріт, батьки яких загинули на фронті чи в партизанських загонах. Під основний корпус цієї установи було відведено приміщення колишньої жіночої єпархіальної гімназії. У спецдитбудинку знайшли свій прихисток 300 знедолених дітей. Від 1944 р. у Бакаївці від- новилася робота будинку пристарілих. У лютому 1948 р. його перетворили в районний психоневрологічний диспансер (згодом інтернат) з належною лікувальною базою та підсобним господарством.

**У 1950 р.** в результаті об’єднання Слюжчино-Слобідського та Антипівського колгоспів утворилася сільськогосподарська артіль ім. Швер- ника (згодом – “Дружба”), членами якої стали й бакаївчани. Наприкінці 1950-х рр. Бакаївку чекала ще одна, не дуже втішна зміна: рішенням Черкаського облвиконкому (**липень 1958 р.**), хутір ліквідовувався, а його територія була включена в межі міста Золотоноша10. На деякий час Бакаївка

опинилася в ролі “пасинка” райцентру, втративши своє ім’я. Лише в **1988 р.** Бакаївка була відновлена на карті Черкащини. Рішенням Черкаського облвиконкому від **23 березня 1988 р.** було взято на облік село Бакаївку з підпорядкуванням Антипівській сільській раді.

А Бакаївський дитбудинок наприкінці 1950-х рр. був реорганізований у школу-інтернат, пізніше – допоміжну школу-інтернат для дітей із затримкою інтелектуального розвитку. Згодом його було перепрофільовано в заклад соціального типу, де утримувалися діти, через різні причини позбавлені батьківського піклування (з 1990-х рр. – школа-інтернат інтенсивної педагогічної корекції). Цей заклад довгі роки очолював В. О. Литовченко.

Оскільки контингент школи- інтернату скорочувався і виникли значні труднощі з фінансуванням, у 2001 р. установу було закрито і 148 її вихованців перевели до с. Кро- пивна. Цим і закінчилася історія Бакаївської школи-інтернату, яка свого часу була знана далеко за ме- жами Золотоніщини.

Нині на хуторі продовжує свою

***Дитбудинок для дітей-сиріт***

роботу районний психоневрологіч-

ний інтернат. Тут знаходиться на державному утриманні і лікується понад 100 психічно- хворих людей (вони мають місцеву прописку), їх обслуговує 78 штатних працівників.

Поруч з Бакаївкою знаходиться Красногірський жіночий монастир – свята обитель і місце паломництва віруючих та всіх бажаючих полікувати свою душу, замолити гріхи. В селі нині розташовані монастирські приміщення та добротна церква Іоанна Богослова.

Учасниками антитерористичної операції на Сході країни став бакаївчанин, прапорщик Д. О. Терещенко.



***Монастирські приміщення***



***Вхід до школи-інтернату. 1990 р.***

Бакаївка має лише одного двійника за назвою, він знаходиться в Чернігівській обл. На карті України та пострадянських країн є також кілька поселень з однокореневою назвою: Бакаєве (Чорнобаївський район на Черкащині, Оренбурзька та Ростовська обл., Башкирія Російської Федерації, Актюбинська обл. Казахстану).



***Психоневрологічний інтернат***