Шановний Володимире Антоновичу!

В «Літературній Україні» №24 з 15 червня ц.р. опублікована стаття Євгена Гуцала «Свідчення пам’яті». Там ще подано Вашу адресу і те, що Ви являєтесь упорядником Народної книги пам’яті про голод 1932-33 років на Україні.

Я не являюсь очевидцем того страшного лихоліття, але багато читав в газетах, які виходили до 1939 року в Галичині. Як українська, так і польська преса присвячувала цьому голодові не одну сторінку. Інформація про голод викликала дуже гострі суперечки серед народу, одні приймали цю інформацію за істину, знову ж інші ніяк не могли погодитись з тією інформацією, мотивуючи тим, що на таких родючих землях, як на Україні голоду не може бути. Питання голоду мене завжди цікавило і я старався виясняти істину. Деколи мені вдавалось це, а інколи зустрічав категоричне «неправда», «брехня» і т.п.

Сьогодні я хочу поділитись з Вами почутим у свій час. В 1959 році, я, разом з іншими студентами Львівського політехнічного інституту був на збиранню урожаю кукурудзи в селі Новопавлівка, Кіровоградської області. Приїхали ми туди в ночі, нашвидкуруч розселили по хатах. Я і ще один студент з Хмельниччини попали на постій до бабуні Матрьони. Ложе наше – околіт на глиняній долівці, під голови другий околіт, тільки напівперек і ряднина.

Квартируючи в гостинної господині, я через 4-5 днів побачив, що нами вона дуже незадоволена, весь час щось бурчить, дивиться вовком на нас. Я не втерпів і якось запитав її:

- Скажіть бабушка, чому ви такі нами незадоволені, адже ж ми вам нічого поганого не зробили. Самі ми до вас не приїхали, а нас післав інститут допомогти вам зібрати урожай кукурудзи. На квартиру нас привів сюди бригадир, в хаті ми буваємо лише вечером, коли приходимо спати. Якщо ви не хочете мати нас в своїй господі, то я скажу бригадирови і нашому керівникові, щоб нам поміняли квартиру.

- Ні, синочок, не вами я недовольна, а отими гадами, які всеньке моє життя капостять мені. Ось послухайте, що я Вам скажу. Я вже стара, скоро помиратиму, тож розкажу вам всю правду, як на духу. Все оце наше село, то поселенці з Росії. Приїхали ми сюда в час великого голоду в 1921 році з Поволожя. Устроїлись, почали обживатись, построїлись. Для легшого обробітку землі ми спільно організували ТОЗ, а в 1929 році колгосп. Мене обрали головою того колгоспу. Працювали ми добре, мали хліб і до хліба і так було до 1932 року. Урожай в тому році був не з найкращих, але хліба було багатенько. Та не довго ми раділи урожаєві. Почався обмолот хліба, зерно прямо з тока забирали і везли на зсипачні пункти. Забрали все: пшеницю, кукурудзу, просо, льон, коноплю, але план хлібоздачі не виконувався. Тоді приїхали в село «буксири», ходили по хатах, робили обшуки і забирали «лишки» хліба. Щось там натрусили і поїхали. Через кілька днів знову приїхали, але то вже була «червона мітла». Ходили вони від двору до двору, з довгими залізними «стрикачками» (щупами», колупали і розвалювали печі і долівки, перекопували огороди, забирали все до зернини, забирали буряки, картоплю, квасолю, горох, все що попало під руки. Люди, хто що зміг то ховав, закопував в землю. Якось з горем перезимували, а весною 1933 року почався страшний голод, люди їли, що попало; собак, котів, всякий бурян, листя з дерев і кору. Варили якусь бурду, від того почалася дизентерія, люди ходили, як колоди, опухші, а вмирало їх без ліку в мене з голоду помер муж і одна дитина, я ще якось із сином і дочкою перебивалась, збирали лободу, кульбабу, варили і їли. І знову появилась «червона мітла». Зайшли вони до хати перекопали долівку, провірили горище, прощупали своїми стрикачками весь огород і соломяну кришу, але нічого не знайшли, крім двох жмень квасолі. Вже виходили з двору, але один гад з комнезамівців вертає в хату заглядає в пічку, а в пічці в мене захований гладущик в пшоном. Той гладущик був закиданий хмизом, то той гад викидав хмиз, знайшов гладущик з пшоном, зареготав з радості і каже: «що бабка, надумала совєцку влась обдурить, не вийде!», взяв він той гладущик виніс на двір, розсіяв по подвірю, по траві це пшоно, а гладущик розбив. І пішов, а я з двоїма дітками залишилась без однієї крупинки. Боженьку, як я тоді гірко заплакала. Що ж його робити? Плакала, думала-гадала і надумала. Одягаю я своїх діток, беру їх на руки і йду в район, приходжу до першого секретаря райкому, розповідаю йому про своє горе, а він мене утішає: «Не плач Мотя, як небудь переб’єшся!». Ах ти гад, думаю собі і кажу: « Чим же я перебюся, в мене двоє діток, муж і одна дитина вже померли од голода, а я немаю в дома ні одної зернини, ні одної картоплини, ні одного бурячка. Вот секретар мої діти, я ложу їх тобі на стол, роби з ними що хоч, вот тобі мій партейний білет, він мені їсти не дає, возьми собі його. Все це я залишила йому на столі, а сама пішла, добралась до города, строїлась на роботу, получала «пайок» і так вижила. А дітей здали в детдом і так їх виходили. В 1934 році ми всі знову зібрались в своїй хаті, я працювала в колгоспі, заробляла грами, часом щось вдавалось вкасти, щось уже в себе на присадибі росло, і так жили. Сина тому два года вбили, коли він вечером вертавсь з роботи до дому. Вбили і викинули під насип. Пенсії мені не дають ніякої, немає в мене вироблених трудоднів, а ще дочка, яка зараз працює свинаркою в радгоспі не хоче йти до колгоспу, бо в колгоспі нічого не платять. Нічого гади мені не дають, ні сіна, ні соломи, ні буряка, але по молоко приходять кожний день: «Мотька, давай молоко!» Отаке, синочок моє життя. Я на вас не обіжаюсь, я обижаюсь на власть, яка мені спортила всю жизнь.

Що я міг сказати тьоті Мотрі? Нічого, лише мовчать! Крім того, ще сусід тьоті Мотрі розповідав, що він їздив з делегацією в Москву, просити посівного зерна для колгоспів району, але там відповіли: «Ищите в себя резервы, в нас для вас нет зерна.» Ще він розповідав, що за кожний вагон хліба, який відправлявсь на Україну докладували Сталіну. Мішочників, які з Росії, чи Білорусії несли хліб, перестрівала міліція, хліб у людей відбирала, тож люди йшли ночами, польовими дорогами, щоб як-небудь проходити, обминати ті міліцейські пости.

В 1954 році я не розпитував ні прізвищ Мотрі, ні її сусіда. Я намагався про все забти, щоб часом нічого, ніде і нікому не сказати.

Знову інша зустріч відбулась в мене в травні 1974 року в Харківській пересильній тюрмі. Після суду у Львові (ст.62, ч.І КК УРСР) я їхав етапом в Мордовію і в Харківській тюрмі зустрів одного кримського татарина, якого також етапували в Мордовію. Судили його також по тій же статті.

Ми розговорились, хто, що, звідкіля, за що? Перейшла розмова і про голод 1932-33 років. Як його звали по татарському, я не знаю, але він відрекомендувавсь, що він Ісламов Костянтин Михайлович, з с. Констянтинівка біля Мелітополя. Він розповів:

- В ті страшні роки я працював в Запоріжі, в земельному відділі облвиконкому. Голод був страшний, народ погибав тисячами, не вспівали звозити мерців і закопувати їх. Тим, хто збирав, звозив трупів, давали невелику пайку хліба, але цієї пайки не вистачало, щоб людина могла працювати. Таку ж невелику пайку хліба отримували могильщики, люди, які копали могили і хоронили мерців. Кожний день сільради і колгоспи подавали інформацію в область, скільки душ померло в селі за минулу добу. Цю інформацію групували і передавали в Київ, а там дальше, в Москву. Божечку мій, що творилось, того не розповісти, не описати. В самому Запоріжжі на вулицях валялись трупи, їх підбирали і вивозили ген за місто і там їх звалювали в яруги, братські могили. А тим часом на залізничному перегоні Веселое-Днепр. (чи може на перегоні Мелітополь-Новоалексєєвка, я вже забув), було вивантажено (чи може не завантажено у вагони) тридцять тисяч тон кукурудзи-зерна, злито мазутом і підпалено. А справа в тому, що в той час в Асканію Нову було завезено отари тонкорунних овець і ті вівці пасучись в степах доходили до цієї кукурудзи. Кукурудза так довго там лежала, що почала проростати. Вівці, котрі попасались тією прорістю гинули, і власті вирішили цю кукурудзу облити мазутом і спалити. Спасали овець, але не спасали людей. Оце мені розповів дядя Костя, сидячи в етапні тюрмі і Харкові. Можливо кількість кукурудзи (30.000 тн) дещо перебільшена, але факт спалень мав місце. Ісламову не було потреби говорити неправду.

Шановний Володимире Антоновичу! Разом з цим листом висилаю на вашу адресу дві вирізки з нашої міської газети «Нафтовик Борислава», яких подаються події в м. Бориславі за час від 22-го по 30 червня 1941 року, і фальсифікація цих подій.

В неділю 25 червня 1989 р. в нашому місті відбувся великий мітинг-реквієм біля будинку, в якому в 1941 р. поміщалось НКВС і де було замордовано 46 осіб: українців, поляків і одна німкеня. Тепер в цьому будинку розмістивсь «Будинок торжеств енних подій», коротше – ЗАРГ, де молодь бере шлюб (починає своє життя на крові, сльозах, муках і трупах жертв сталінського терору).

Якщо ці вирізки Вам не потрібні, то передайте їх людям, які збирають матеріали про сталінські репресії.

Прошу вибачити за куревявість листа.

З поважанням до Вас

Дасів Кузьма Андрійович

м. Борислав, 28 червня 1989 р