###### ПІД ЗЕЛЕНОЮ ДІБРОВОЮ



* с-ще Дібрівка

***За гай ступило сонце і пішло, І далину покликало з собою... В туман пірнає росяне село,***

***І повивається прозорою габою.***

***М. Вінгаровський***

Усього за 3 км на південний захід від райцентру біля р. Золотоношка розташоване селище Дібрівка Новодмитрівської сільради. Тут рівнинна

місцевість, оточена лісовим масивом із хвойних та листяних порід, милують око й два мальовничі ставки. Дібрівка сусідить з м. Золотоноша та с. Вільхи, Мелесівка, Холодне.

Загальна площа селища становить 91 га, тут лише сім вулиць загальною протяжністю 4 км. У Дібрівці – два кутки: Коляківщина та Смагліїщина, – їхні назви несуть у собі світання історії цього населеного пункту.

Нині у селищі налічується 125 господарств із населенням 248 жителів. За останні три роки тут народилося лише 2 , а померло 14 (-12). Понад 30 % місцевої людності – люди пенсійного віку. Певний оптимізм викликає меха- нічний рух: наприклад, у 2017 р. на постійне проживання до селища прибуло 17 осіб, а виїхав лише 1 (+16). Найпоширеніші прізвища в Дібрівці – Коляк, Невмивака. До місцевих мешканців звертаються *дібрівці, дібрівчани*.

**Д**ібрівка належить до порівняно молодих населених пунктів краю, вона, ймовірно, заселена у третій чверті XIX ст. Ця осада ще не згадується в переписних документах за 1859 р., перші відомості про неї знаходимо в історичному джерелі, датованому **1885 р.** (“Дубровка, хутор”)1. У різні роки зустрічаємо різні варіанти

назви: Дубровка, Діб- ровка, Дібрівка. Назва поселення походить від поняття “діброва”, що означає листяний ліс на родючих ґрунтах із пере- важанням дуба (порів- няймо: Вербівка, Соснів- ка, Дубівка, Калинівка

тощо).

***Став біля Дібрівки***



***Дібрівчани. Поч. ХХ ст.***

Перекази свідчать, що першопосе- ленцями стали Коляки та Невмиваки (по/вуличному – Смаглії), звідси й назви тамтешніх кутків. Ці козаки осіли біля діброви і дали відповідну назву заснованому ними поселенню. Вони, начебто, чимось провинилися і пани виселили їх на шпурляк (тобто на пісок). Так це було, чи не так, а походження назви Дібровки навряд чи може викли- кати якісь сумніви.

У 1885 р. на хуторі, який був підпо- рядкований Золотоніській волості, налі- чувалося 27 дворів із населенням 165 мешканців2. Через 15 років у Дібрівці було вже 32 двори, а людність зросла до 206 осіб (110 чоловіків і 96 жінок)3.

На початку XX ст. хутірець розрос-

тався і залюднювався. Перепис 1910 р. фіксує вже 43 господарства, з них 39 козацьких, три різночинські і лише одне селянське. Населення тоді становило 235 мешканців, вони сумарно володіли 216 дес. землі (в тому числі – 82 дес. орної). Замовлення хуторян та мешканців навколишніх поселень виконували

12 теслів, 1 столяр, 4 ткачі, 1 кравець та 1 швець. Чимало дібрівчан страждало від безземелля та малоземелля, 29 осіб заробляли собі на хліб поденними роботами. Переважна більшість хуторян була неписьменною, тут проживала лише одна людина інтелігентних занять4.

**Г**роми Першої світової війни та революційні буревії майже не зачепили Дібрівку, мешканці якої продовжували жити розмірено-хутірським життям. У період непу хутір був підпорядкований Вільхівській сільраді. За переписом середини 1920-х рр. на “хуторі Дібровка” налічувалося 72 двори з населенням

364 мешканці (168 чоловіків і 196 жінок)5.

На початку **1930-х рр.** незаможницькі госпо- дарства хутора об’єдналися в колгосп “Червона діброва”6. Як і мешканці інших поселень краю, дібрівчани пережили трагедію Голодомору 1932– 1933 рр. та страшну хвилю сталінських репресій.

78 хуторян стало на захист Батьківщини від ворогів у роки Другої світової війни, 28 не повернулося до рідних домівок. Близько 30 дібрівчан за мужність і героїзм на фронтах війни було відзначено бойовими нагородами. Назавжди в літопис бойової звитяги вписано ім’я уродженця

***М. Л. Чижик***

Дібрівки В. І. Рибалка, який за свої подвиги був



***Рибалко Василь Іванович*** *народився 29 серпня 1921 р. на хуторі Дібрівка. Після закінчення школи у 1939 р. розпочав трудову діяльність на залізниці. З жовтня 1943 р. перебував на фронтах Другої світової війни. Був командиром мінометної обслуги 361-го стрілецького полку 2-го Українського фронту. За подвиги в бою з ворогом Указом Президії Верховної Ради СРСР від 13 вересня 1944 р. сержанту В.І . Рибалкові було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Після війни закінчив Ташкентський політехнічний інститут та ВПШ при ЦК КП Узбекистану, працював на відповідальних посадах. Після виходу на пенсію проживав у Черкасах. Нагороджений орденами Леніна, Жовтневої революції, Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1-го ступеня, двома орденами “Знак Пошани”, медалями. Помер у 2005 р.*

удостоєний звання Героя Радянського Союзу7. Кавалером ордена Слави 3-го ст. став М. Л. Чижик, Вітчизняної війни 2-го ст. – В. Г. Невмивака.

**П**ісля війни певний час колгосп “Червона діброва” господарював самостійно, а на початку 1950-х рр. об’єд- нався з новодмитрівським

колгоспом ім. Калініна (згодом – “Україна”). Тоді ж хутір був підпорядкований Новодмитрівській сільраді. У Дібрівці знаходився від- ділок колгоспу з тракторною бригадою (бригадир – Г. Д. Булатецький). Дібрів-

чани зробили гідний внесок у виробничі успіхи ново-

***Рільнича ланка***

***В. Д. Кунчич Г. Д. Булатецький***

дмитрівського колгоспу

– одного з сільськогос- подарських лідерів краю. Ланкова В. Д. Кунчич нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора.

Після низки сучасних аграрних реформ жителі Дібрівки передали свої земельні і майнові паї переважно в СТОВ

МТС-2000. Від 2012 р.

місцеві землі знаходяться в оренді ДП АФ “Іскра” та фермерського господарства “Любава”.

Географічна близькість до райцентру уможливила знач- ний відсоток зайнятості міс- цевого населення на вироб- ничих і невиробничих об’єк- тах м. Золотоноша.

У Дібрівці лише один осередок цивілізації – сільській клуб, де обладнано



***У тренажерному залі***

й тренажерний зал. Освітні та медичні послуги жителі селища отримують у райцентрі, з яким є регулярне автобусне сполучення.

Двоє дібрівчан узяли участь у сучасній війні на Сході країни.

Наша Дібрівка має п'ять стовідсоткових тезок. Вони розташовані в Закарпатській (2 – Ужгородський, Іршавський райони), Одеській (2 – Котовський р/н) та Київській (Тетіївський р/н) областях. Зустрічаються й поселення з однокореневими назвами – Діброва (6) та Діброве. Такі поселення мають прописку в Дніпропетровській, Закарпатській, Івано/ Франківській, Київській, Луганській, Сумській та Харківській областях.