КЕГИЧІВКА— с-ще міськ. типу(1957), адмін. центр району та селищ, ради (підпо­рядковано 2 села), розташоване за 128 км від Харкова. Територія —8,15км2, населення — 6314 чол.(2011). Залізнич. станція на лінії Красноград-Лозова Півд. залізниці.

К. виникла наприк. XIX ст. внаслідок об'єд­нання невеличких хуторів Доброіванівки та Єгорівки, що існували з І пол. ХVIIІ ст. землі належали поміщикові І.А. Апостолу-Кегичу, звідки й походить назва. У зв'язку з проведенням залізниці наприкінці XIX ст. село стало волосним центром Костянтиноградського пов. Полтавської губ. Із 1923 —райцентр у складі Красноградської округи, після її ліквідації (1925) — Полтавської округи. З 1932 —у складі Харківської обл. Внаслідок укрупнення районів село втрачало статус райцентру (1932-1935 та 1962-1966). З 1966 і донині — райцентр.

У 1900 в К. налічувалось 750 жителів, що проживали в 116 дворах. Місцевими поміщиками були збудовані цегел. завод та елеватор. Селяни страждали від малоземелля, у с ред. на людину приходилось 0,7 дес., тому чимало селян порвали з сіл. госп-вом і працювали на пристанційних службах, цегельному з воді, Циглеровському цукровому з-ді П.І. Xаритоненка, багато хто візникував. Розвивались ткацьке, ковальське, столярне ремесла. Самих ткачів у К. було 11. У жовтні 1905 кегич. залізничники взяли участь у Всерос. політ. страйку, листопаді — приєднались до страйку на Півд. залізниці, а навесні 1907 в селі вибухнуло повстання, що було придушене козаками. У 1917 21 велике госп-во володіло 2600 дес., тоді як 354 інших — лише 1400. Тому встановлення рад. влади було сприйняте загалом з ентузіазмом. У січні 1918 волосну управу було розпущено й обрано волосну раду на чолі з колишнім матросом броненосця «Потьомкін» революціонером A.M. Пахущим. У 1918-1919 населения потерпало від дій різних військ.-політ. формувань. У грудні 1919 остаточно перемогла рад. влада.

Упродовж міжвоєнного періоду село інтенсивно розвивалось. Після завершення колективізації діяли 3 колгоспи, цегельний та цукровий з-ди, було створено МТС.

У роки Вел. Вітч. війни нім.-фашист. окупація тривала з 7.11.1941 до 17.09.1943. Діяли партизанський загін на чолі з К.І. Баклагіним, диверсійна група кегич. молоді під керівництвом І.А. Рєкунова. Нацистами страчено 100 мирних кегичівців, 200 вивезено на роботи до Німеччини, понад 250 загинуло в боях 450 кегичівців були нагороджені держ. відзнаками.

Відновлення виробництва відбулось у II пол. 1940-х. 1950 усі колгоспи об'єднались у господарство «Прогрес» (з 1968 — спецгосп з вігодівлі свиней). Село електрифікували та радіофікували. З'явився Будинок культури (1956), створено колгосп «Червоний господар» (1970 увійшов до спецгоспу «Прогрес»), комбінат побут. обслуговування, маслозавод, хлібозавод, калібрувальний з-д,птахоінкубатор, з-д із виробництва сінної муки зі спецгоспом, АЗС. Працювали об-ня «Сільгосптехніка» та «Міжколгоспбуд», прокатний пункт. Діяли 8 бібліотек, парк культури та відпочинку з дит. майданчиком.

Сьогодні у с-щі працює 26 підприємств, у т.ч.: ПП «Агропрогрес», ПВКП «Технологія», ТОВ «Кегичівське ХПП», 78 закладів торгівлі. Серед закладів освіти — ПТУ-60, Кегичів. ліцей, 2 позашкільні заклади, 2 ДНЗ; школа естет. виховання. Працюють лікарня та клуб. Виходить щотижнева районна сусп.-політ. газеї «Наш край» (з 1933 до вересня 1991 виходить під назвою «За соціалістичну перебудову»), тіраж— 2200 прим.

У К. розташована братська могила рад. воїнів, встановлені пам'ятні знаки на честь100-річчя заснування с-ща (1999), жертвам Голодомору та політ. репресій (2003), учасникам бойових дій в Афганістані (2004), учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (2006), на честь будівництва в роки Вел. Вітч. війни бомбард. ескадрильї «Кегичівський колгоспник» за кошти мешканців району (2009), на честь 10-ї річниці Незалежності України (2001), пам'ятники В.І. Леніну (1958) та М. Горькому (1962).

Серед видатних уродженців — рос. поет та перекладач О.П. Оленич-Гнененко (1893- 1963), укр. скульптор А.Ф. Самусь (нар. 1930), Герой Радянського Союзу Ф.К. Бендеберя (1917-1991).

В. Альков