###### СЕЛО ГЕРОЇВ



с. Дмитрівка•

***Верби й тополі, діброви й гаї, Стежка між нивами плідними, Гордо я вас називаю – “мої”, Щиро вважаю вас рідними.***

***В. Симоненко***

Достатньо лише звернути вбік з автодороги Київ – Дніпро і проїхати селом Домантів та його околицями якихось 7–8 км, і ви вже в Дмитрівці. Це

село, центр однойменної сільради, привільно розкинулося за 18 км на захід від районного центру. Дмитрівка розташована в межиріччі річок Супій і Довгун, а зовсім поруч із селом котить свої води Дніпро. Місцевість тут низовинна, подекуди заболочена, а оправою Дмитрівки є розкішні зелені луги та густі ліси й діброви. Любителі як звичайного полювання, так і “тихого” грибного, а особливо рибалки знають про справді унікальну щедрість тамтешньої природи.

Село розташоване поруч із Домантовим, а ще сусідить із Нового Греблею та Матвіївкою, остання належить до Дмитрівської сільради.

Дмитрівка розташувалася на площі 544 га, її забудова, за винятком хіба що центру, позбавлена планомірності, тамтешні вулиці мають вільну конфігура- цію. Загалом у селі 27 вулиць і 7 провулків загальною протяжністю 36 км. Віддавна сільські кутки та вулиці звуться Леванщина, Орляки, Піски, Старе Село, Хмелівка, Ярошівка і навіть Сахалін (така назва – через значну від- даленість від центру села).

Нині в Дмитрівці налі- чується 469 господарств, а її населення становить 1201 житель. Упродовж останніх десятиріч при- родний приріст має стій- кий знак “мінус” при зрос- таючих натуральних вели- чинах. За два попередні роки тут народилося лише 9, а померло 59 (-50). Більш втішні показники

механічного руху насе-

***Центр села взимку***

лення: у 2016 р., наприклад, на постійне проживання у Дмитрівку прибуло 30 осіб. Село невпинно старіє: понад 30 % місцевої людності – представники пенсійного віку. Найпоширеніші прізвища у селі – Біличенко, Кириченко, Коваль, Ярмоленко. До місцевих жителів звертаються *дмитрівчани.*

**С**ліди життя на території села належать ще неолітичній добі (VІ–ІІІ тис. до н. е.). Виявлено тут і чотири поселення епохи бронзи та селище києворуських часів1.

Перша документальна згадка про Дмитрівку відноситься до кінця ХVІІ ст. **1698 рік** документально фіксує, що тоді якийсь А. Гугвиненко продав “батьківський ґрунт на річці Супій під Дмитрівкою Грицьку Бурді за пів- шоста десять золотих готових грошей”. Історичні джерела того часу називають Дмитрівку селом Домантівської сотні2.

Назва села, поза всякими сумнівами, має антропонімічне походження. За переказами, першопоселенцем став рибалка Дмитро, який втік від панської неволі і оселився на піщаному придніпровському пагорбі, який тепер зветься Старим Селом. Є також версія, що село заснував один із втікачів від дідича Дмитро Дмитренко. Дмитро – це ім’я грецького походження і означає “стосовний до Деметри, належний їй”. Нагадуємо, що в грецькій міфології Деметра – богиня родючості. Отож, дмитрівськими чорноземами “опі- кується” сама Деметра.

В описах Київського намісництва кінця ХVІІІ ст. знаходимо інформацію й про Дмитрівку. Тоді в селі налічувалося 144 двори, а населення становило лише 445 мешканців. Досить строкатим був соціальний склад населення: 1 господарство належало дворянам, 2 – різночинцям, 4 – церковникам, 62

– виборним козакам, 46 – козакам-підпомічникам, 42 – посполитим і козацьким підсусідкам. Більшість дмитрівських чорноземів була у власності військового товариша І. Платковського3.

Реформа 1861 р. не принесла довгоочікуваної волі. Як засвідчувала уставна грамота між селянами та землевласниками Платковськими від

20 квітня 1862 р., селяни були зобов’язані за отриману землю від- працьовувати в поміщицькому маєтку сумарно 2702 літні і 1661 зимовий день. Поміщики зберегли за собою монопольне право на вилов риби, а також на ліси, кращі луки і пасовиська4.

**П**ореформена доба позначена інтенсивним зростанням місцевої людності. Тоді як напередодні реформи у Дмитрівці налічувалося 156 дворів з населенням 1059 жителів, то на 1900 р. ці показники становили відповідно 260 і 1500 5. Село було підпорядковане Піщанській волості.

За переписом 1910 р. у Дмитрівці було обліковано 445 господарств (в т. ч. 275 козацьких і 156 селянських) з населенням 2294 мешканців. Як бачимо, порівняно з кінцем ХVІІІ ст. місцева людність зросла в п'ять разів. Дмитрівчани тоді володіли 3,4 тис. дес. землі (з них 1,7 тис. орної), при цьому 10 господарств мали у своєму розпорядженні понад 50 дес. землі, а 16 – від

15 до 50 дес. З іншого боку, 98 селянських господарств були повністю безземельними, 111 володіли менш ніж 1 дес. землі, а 124 – від 1 до 3 дес.

Землю тоді обробляли 217 однолемішними плугами, 332 сохами і 435 боронами, а роль живого тягла виконували 300 волів і 117 коней. Серед посівів переважав зерновий клин: у 1910 р. на площі 107 дес. росло жито, 136 – пшениця (переважно яра), 96 – ячмінь, 206 – овес, 102 – гречка, 101

* просо, 18 – соняшник. 108 дес. дмитрівчани відвели під городину, 26,5 – баштан (більше, ніж в інших селах), 37 – коноплі, 1 – тютюн. Жителі Дмитрівки тоді тримали у своїх господарствах чимало худоби та птиці: 1429 голів ВРХ (в т.ч. 448 корів), 837 – овець, 366 – свиней, 2967 – курей, 323
* качок, 153 – гусей. 41 дмитрівчанин займався пасічництвом, збираючи мед із 1069 вуликів.

Потреби жителів села на початку минулого століття задовольняли 11 теслів, 7 покрівельників, 3 ковалі, 14 кравців, 7 шевців, 10 прядильниць, 20 ткачів. У селі працювало аж 32 вітряки і 4 кузні та декілька олійниць6.

У **1872 р.** у селі було відкрито земську початкову школу, місцеві вчителі Корнієнко та Лавриненко навчали 14 хлопчиків. На 1908 р. спостерігаємо значний прогрес на ниві народної освіти: у Дмитрівській школі навчалося вже 138 учнів (89 хлопчиків, 49 дівчаток). І все ж письменних у селі було не так уже й багато: 447 чоловіків і 150 жінок. Сумарно це становило менше 30 % від загальної кількості населення (серед жінок лише 13,2 %. Нечисельною була інтелігенція села: всього 15 осіб. Фонди місцевої бібліотеки налічували 630 примірників7.

Дмитрівські селяни взяли участь у Золотоніському збройному повстанні (жовтень 1905 р.). Мешканець Дмитрівки В. М. Корнієнко у 1906 р. поши- рював прокламації партій есерів із закликами до антиурядових виступів8.

Чимало дмитрівчан пройшло фронтами Першої світової та громадянської воєн, сотні загинули у страшній круговерті бурхливих подій. Від 1918 р. у Дмитрівці діяв партизанський загін на чолі з Г. С. Лучаніновим, який узяв участь у боротьбі проти кайзерівців та гетьманців9. У період Української революції 1917–1921 рр. місцеві сільревком та комнезам провели розподіл поміщицької землі між незаможними селянами.

**Н**а початку непівського періоду Дмитрівка стала центром сільської ради (з 1923 р. – Піщанського району). За переписом середини 1920-х рр. тут було обліковано 635 господарств із населенням 2930 жителів (1444 чоловіки і 1486 жінок)10. Радість праці на власній землі супроводжувала дмитрівчан не довго: у **1929 р.** було організовано ТСОЗ на чолі з П. К. Стешенком, а наступного року – колгосп “Хвиля Революції,” перейменований у **1930 р.** на

“Більшовик”. Першим і незмінним головою його правління у всі довоєнні роки був П. Г. Ярмола11.

Чорне крило Голодомору 1932–1933 рр. зачепило Дмитрівку не так відчутно, як інші села (очевидно, цьому сприяло її придніпровське розта- шування), однак і тут загинуло кілька людей. Дещо оговтавшись від випробувань початкового етапу колективного життя, господарство почало набирати “більшовицьких” обертів. На 1935 р. у колгоспі було об’єднано 657 родин (2371 особа), господарювали тоді на 4474 га колективної землі, працювала молочно-товарна ферма (350 голів), свиноферма, а на артільній

пасіці налічувалося понад 200 вуликів12. Наприкінці 1930-х рр. урожайність озимої пшениці була доведена до 30 ц з гектара, а жита – 20 ц (рекордні на той час показники). Дмитрівка стала одним з осередків передового досвіду в молоч- ному тваринництві: доярку-тритисячни- цю (надоювала понад 3000 кг молока на корову) О. К. Сливу за її звитяжну працю було нагороджено орденом Леніна. А в 1938 р. знатну дмитрівську доярку обрали депутатом Верховної Ради України першого скликання13. Орденом “Знак Пошани” за високі врожаї конопель було нагороджено ланкову Г. Г. Яр моленко. Свої досягнення колгосп експонував на Всесоюзній сільськогосподарській виставці (1939–1940 рр.).

Під час тимчасової нацистської

окупації жертвами нового порядку стали 45 дмитрівчан. У числі розстріляних були й П. Г. Ярмола та О. К. Слива. Дмитрів-



***Бюст О. К. Сливи***

ський партизанський загін, командиром якого був М. Лелека, так і не розпочав бойових дій, його бійці з початком окупації краю розійшлися по домівках, згодом їх схопили карателі й розстріляли. 396 дмитрівчан пішли на фронти священної війни з ворогом, 279 загинули, 194 відзначено бойовими орденами й медалями. Уродженець Дмитрівки льотчик-штурмовик Г. Л. Світличний здійснив понад 100 бойових вильотів і за свої подвиги в небі війни був удостоєний звання Героя Радянського Союзу14. Багато його земляків за муж- ність і героїзм було відзначено високими бойовими нагородами. Командир батареї, старший лейтенант С. І. Орловський відзначився в боях на р. Одер і був нагороджений орденом Леніна. Дмитрівчани П. І. Андрушко та Д. В. Ор- ловський стали кавалерами орденів Слави 2-го і 3-го ст., М. О. Михай- ловський, С. С. Дорофій, П. П. Шульга – ордена Слави 3-го ст., І. П. Ан- друшко – Вітчизняної війни 2-го ст., а С. С. Дзюбка, С. С. Ковтун, Г. Т. Нау- менко, М. О. Михайловський, О. І. Орловський, Т. С. Ситник, М. А. Тара- ненко, І. І. Цинда, І. І. Шульга та Г. Г. Ярмоленко – Червоної Зірки. 12 фрон- товиків відзначено медаллю “За відвагу”.

**У** тяжкі повоєнні роки дмитрівське господарство очолив талановитий організатор сільськогосподарського виробництва, кавалер ордена Леніна Г. П. Кисельов. Саме під його керівництвом “Більшовик” набрав розгін і перетворився в передове господарство Черкащини. Колгосп постійно демонстрував свої високі показники на Всесоюзній сільгоспвиставці. Примножувалися започатковані О. К. Сливою традиції рекордних надоїв

молока, яскраво засяяли нові зірки в тваринництві. Передові доярки довели



***Світличний Григорій Лаврентійович****, народився 1 травня 1921 р. в с. Дмитрівка. У 1935 р. його родина переїхала до м. Москва. Навчався в школі ФЗН, відвідував заняття аероклубу, а в 1941 р. закінчив Балашовську військову школу льотчиків. У жовтні 1941 р. здійснив перший бойовий виліт на штурмовику Іл:2. Під час виконання бойового завдання у листопаді 1941 р. був тяжко поранений, але зумів довести пошкоджений літак до аеродрому і посадити його. У ході 62 бойових вильотів Світличний знищив або вивів з ладу понад 20 танків, 169 автомашин, 24 гармати, 11 залізничних вагонів, 3 авто-*

*цистерни, 5 мінометів, 6 зенітних гармат, 11 літаків та близько 1000 солдатів й офіцерів противника. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 1 травня 1943 р. лейтенанту Світличному було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. З 1958 р. – полковник у відставці, персональний пенсіонер. Нагороджений орденами Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1:го ст., Червоної Зірки, медалями.*

надої молока на кожну корову від 4000 до 7000 кг, а відтак, у 1950-х рр. дмитрівське господарство пережило справжній зорепад: званням Героїв Соціалістичної Праці було удостоєно трьох доярок: Є. А. Кириченко, В. М. Левчик та Н. В. Реву. Перша обиралася депутатом Верховної Ради СРСР, а В. М. Левчик – Верховної Ради УРСР, очолювала власну школу передового досвіду. Про вражаючі успіхи дмитрівських доярок розповідала знята ще в 1954 р. документальна кінострічка “Передовики” та кіножурнал “Радянська Україна”15.

Орденом Леніна було відзначено трудову звитягу Г. Н. Діхтяренка, М. Т. Лучанінової, Г. В. Цинди, Г. І. Ярмоленка, Трудового Червоного Прапора – К. С. Бакум, П. Ф. Василини, Г. С. Діхтяренка,



***Г. П. Кисельов***

О. А. Зінченка, В. Є. Кириченко, У. М. Коваль, М. І. Коваль, В. В. Ковтун,

Г. С. Діхтяренка, М. К. Стешенко, О. М. Малій, Г. І. Марченко, В. М. Роя, Б. Б. Цинди, Г. П. Шульги, Дружби народів – Г. І. Марченко, Трудової Слави

***Кириченко Євдокія Антонівна*** *народилася 24 березня 1906 р. в селі Дмитрівка. Закінчила місцеву початкову школу. Від 1930 р. працювала дояркою колгоспу “Більшовик”. З 1954 по 1959 р. завідувала молочнотовар: ною фермою, а потім деякий час працювала на птахофер: мі та кролефермі. Після досягнення пенсійного віку в 1960 р. продовжувала працювати в колгоспі понад 10 років.*

*За високі удої молока Указом Президії Верховної Ради СРСР удостоєна звання Героя Соціалістичної Праці (1954 р.). Нагороджена орденами Леніна, Трудового Черво: ного Прапора, медалями, грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Відзначена двома Золотими медалями Всесоюзної сільськогосподарської виставки, обиралася депутатом Верховної ради СРСР (1954 р.). Померла в 1992 р.*



***Левчик Валентина Миколаївна*** *народилася 20 жовтня 1924 р. в с. Сиберіж Чернігівської обл. Після закінчення семирічки навчалася в медичному технікумі, але не змогла його закінчити через початок війни. Під час окупації була насильно вивезена в Німеччину. З 1945 р. розпочала свою трудову діяльність у колгоспі “Біль- шовик”, працювала спочатку в рільничій ланці, а з 1953 р.*

*– дояркою. За високі удої молока їй було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці (1958 р.). Нагороджена двома орденами Леніна, Жовтневої революції, Трудового Черво: ного Прапора, медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради СРСР. У 1974 р. їй було присвоєно почесне звання “Заслужений працівник сільського господарства Української РСР”, у 1980 р. – “Заслужений наставник мо- лоді Української РСР”. Очолювала обласну школу пере- дового досвіду доярок. Обиралася депутатом Верховної Ради УРСР, обласної та районної рад. Померла в 1996 р.*



***Рева (Міщенко) Надія Василівна*** *народилася 19 квітня 1929 р. в с. Дмитрівка. Закінчила Золотоніський сільськогосподарський технікум (1958 р.). Трудову діяльність розпочала у 1944 р. на різних роботах у колгоспі “Більшовик”. З 1945 р. працювала дояркою місцевого господарства, а з 1958 р. – завідуючою МТФ. Потім була на посадах агронома колгоспу імені Леніна (с. Домантів), інспектора кадрів колгоспу імені Жданова (с. Кропивна), бібліотекаря Кропивнянської СШ. У 1954 р. за високі удої молока Указом Президії Верховної Ради СРСР їй було присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Нагороджена орденом Леніна. Померла в 2010 р.*

3-го ст. – Г. Я. Коваль, Г. П. Пилипенко, “Знак Пошани” – П. І. Андрушка, М. А. Зуя, Н. С. Ілюхи, М. Ф. Ілюхи, М. Ф. Луцика, М. О. Хоменко, В. М. Ярмоли та ін. Званням “Заслужений працівник сільського господар- ства України” поціновано кандидата сільськогосподарських наук, незмінного головного агронома господарства М. Ф. Луцика.

**С**правді вражаюче розкрилля дмитрівського господарства припало на головування кавалера орденів Трудового Червоного Прапора та “Знак Пошани”, знаного на Черкащині сільськогосподарського лідера І. М. Ба- ранника, який прийняв керівний штурвал від Кисельова у 1968 р. й упродовж 31 року впевненою рукою вів “Більшовик” до нових вершин. Поруч з ним усі

ці роки був його заступник Д. М. Карась. Стараннями Баранника та його команди було споруджено нові господарські приміщення та житло, узяв прописку перший на Золотоніщині сільський консервний завод, з’явилися типові приміщення школи й дитсадка, а дмитрівчани одними з перших у районі одержали до своїх осель природний газ. Довгі роки Іван Микитович очолював і районну раду голів колективних господарств.

Пережили дмитрівчани й усілякі реорганізації, до речі, не завжди виправ/ дані. Ще в 1954 р. “Більшовик” приєднав до себе землі колгоспу “Червоний дніпровець” із сусідньої Матвіївки. А в 1978 р. в руслі тодішньої гігантоманії

до дмитрівського господарства було включено угіддя та живність сіл Нова Гребля та Шабельники. Загальна земельна площа новоутвореного колгосп- ного гіганта становила понад 5600 га. Щоправда, через 10 років цей колективний монстр розпався, новоприбульці пішли на самостійні хліби, утворив- ши колгосп “Зоря”.

Реформування аграрної сфери та удари ринкової стихії виявилися для “Більшовика” мало чи не смертельними. Наприкінці минулого століття госпо- дарство почало інтенсивно занепадати. Катастро- фічно знижувалися виробничі показники, руйну- валася господарча інфраструктура, а головне – втрачалася віра людей у кращу перспективу. Змінювалися керівники, статус господарства і,



***І. М. Баранник***

зрештою, його назви. “Більшовик” з 2000 р. став “Багатирем”, але його

безпросвітні злидні і негаразди від “багатого” ймення не зменшилися.

Було припинено роботу сільського консервного заводу, а його потужності продано приватним особам. “Багатир” деякий час перебував у традиційному для більшості господарств статусі сільгосптовариства з обмеженою відповідальністю, інвестиції в нього вкладала потужна агропромислова компанія “Укррос”. Нині базовим господарством Дмитрівки є СТОВ

«Придніпровський край», що входить до групи компаній «Кернел».

Пробують дмитрівчани й нові форми господарювання. Одним із перших у районі було утворено фермерське господарство В. П. Драча під золото- сяйною назвою “Златополь”. Йому довірило свої земельні паї кілька десятків селянських родин. 10 дмитрівчан віддали перевагу індивідуальному господарюванню.

**Н**овітня історія Дми- трівки зафіксувала дві резонансні пожежі, котрі довго були на вустах у регіонального загалу, їх жертвами стали сільські

осередки духовності. У 1973 р. вогонь дощенту знищив храм Божий – майже 100-літню Дмитро- Григоріанську церкву. По- дейкують, що тут не обій- шлося без нечистої сили. А вже наступного року юні “герострати” – учні міс- цевої школи – підпалили

сільський будинок культу-

***На жнивному полі. 1970-ті рр.***

ри (до речі, один із перших типових осередків культури в районі). Щоправда, зусиллями громади та фінансами місце- вого господарства його таки було повернуто до життя.

У селі працює навчально- виховний комплекс, у якому навчається 84 учні та вихо- вується 32 дошкільнят, ними опікуються 24 педагоги. До послуг дмитрівчан лікарська амбулаторія. При місцевому будинку культури близько двох



***Сільський будинок культури***

десятиліть звучав Дмитрівський хор, який за свій неповторний творчий

почерк був поцінований званням народного. Проте, на жаль, цей знаний колектив припинив свою діяльність. У селі працює історико-краєзнавчий

музей із трьома експо- зиційними залами, він носить звання народного. На місці демонтованого в 2014 р. пам'ятника В. І. Леніну було встанов- лено бюст Т. Г. Шевченка (меценат – В. П. Драч).

Колишній дмитрівча- нин В. О. Ілюха здобув науковий ступінь канди-

***На святі першого дзвінка. 1980-і рр.***

дата біологічних наук.

Дмитрівським Кулібіним

називають сільського раціоналізатора В. І. Бельдія. В. О. Задіда – вправний художник, барвистим пензлем кладе він на полотно синівську любов до рідного села16.

Колишня дмитрівчанка Л. В. Павленко – багаторазова чемпіонка та призерка чемпіо- натів і кубків світу і Європи з лижних гонок та біатлону 2003–2015 рр., одна з лідерок пара- олімпійської збірної команди зразка 2006 р. Вона завоювала срібну та три бронзові медалі з біатлону на ІХ зимових Параолімпійських іграх в італійському Туріні. На Іграх параолімпійців 2014 р. в Сочі Л. Павленко здобула 3 медалі – золото, срібло і бронзу.

Чимало дмитрівських жінок професійно зай-

мається художньою вишивкою. Серед най-

***Л. В. Павленко***

більш умілих вишиваль- ниць – Н. М. Бурдонос, В. В. Жукова, М. Ю. Ілюха, В. П. Ковтун, Л. Г. Чер- нявська, Н. І. Щербавічус та ін. Живою історією Дмитрівки жителі села по праву називали свою одно- сельчанку Є. І. Мусієнко, солдатську вдову і трудів- ницю з піввіковим стажем. Вона прожила понад 101 рік. 100-річний віковий

рубіж здолала й У. Ф. Шульга.

***Сільський хор. 1980-ті рр.***

Учасником Помаранчевої революції та революції Гідності, активним волонтером став дмитрівчанин А. Ф. Данчишен, приватний підприємець і депутат районної ради. 12 дмитрівчан узяло участь у бойових діях на Сході країни, поранення отримали Ю. П. Василина, В. С. Кириченко, В. С. Ліщенко.

Дмитрівка належить до популярних назв населених пунктів: село має 24 стовідсоткові тезки. По чотири Дмитрівки – в Дніпропетровській і Миколаївській, три – в Харківській, дві – в Запорізькій, Полтавській та Черкаській, по одній – у Київській, Кіровоградській, Кримській, Луганській, Сумській, Херсонській областях України та в Тверській і Смоленській областях Російської Федерації. Крім цього, в Україні та інших пострадянських країнах є ще 24 поселення з однокореневими назвами: Дмитрів, Дмитрове, Дмитровичі, Дмитрівське, Дмитрушки та ін.

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