М. Київ, пісьменнику В. А. Маняку.

Мій адрес, Полтавська область, Гадяцький район, бувший житель села Вельбівка, Бакай Панас Васильвич, тепер інвалід вітчизняної війни, пенсіонер, член КПРС

Я прочитав у газеті Сільські вісті, статтю «33й» - голод. де багато авторів пишуть про 33й - голод і я решив написать про 33й – голод.

Мені в той період було 13 років і я пригадую, а також і розмов старших від мене про голод у 33 році.

Як це відбувалось. Наше село Вельбівка налічувало більше 700 дворів, було організовано 2 колгоспи.

Колгоспам і в цілому на село було доведено плани продажу хліба державі. Ні один із колгоспів такого великого плану продажу хліба не виконував.

Районим керівництвом були направлені уповноважені по хлібоздачі. Керівництвом колгоспів були розроблені завдання продажу хліба на кожний двір.

Після цього примусово скликались збори людей де було поставлено завдання, щоб кожний двір за декілька днів продав хліб державі. в противному разі будуть виділені бригади по забору хліба з дворів.

Люди узнали про «буксирні бригади». Стали хліб, у кого був ховать у лісах на полях і інших місцях.

Минуло декілька днів після об’яви про продаж хліба кожним двором. були створені «буксирні бригади» які почали об’їзд дворів і забирали хліб по дворах.

Після того почали робити обшуки по дворах, на огородах, в ближних лісах, щоб виявити схованки хліба, були випадки що знаходили схованки зерна. таких людей у яких знаходили зерно забирали і направляли в концтабора як «Саботажники».

Після викачки хліба у людей в селі почався голод.

Люди їли кропиву, щавель і другії трави, гнилу картоплю яку собирали у полі, дохлих коней

Людей годували на роботі у полі житньою бовтанкою пісною.

Люди не витримали голоду почали пухнути, виснажені і помирати з голоду.

Наша сім’я на той період складалася і 9 осіб. померло з голоду 4 душі, ми 5 душ були пухлі. були б і ми померли якби не розтелилась корова у квітні місяці. Вона спасла наше життя і багатьох ближних сусід

сусідами з нами була сімя десять чоловік, всі вони померли з голоду. Всього в селі загинуло багато людей мерли люди кожний день.

Як проходило похороніння людей. поки лиш мерло копали ями на одного покойника як стали помирать багато і кожний день стали копать ями більшого розміру туди зносили людей, прикидали мертвих землею при заповненні ями людьми.

Проходили крадіжки у людей, голодними особливо мужчинами.

Було мати піде на роботу у колгосп, до нас приходять голодні мужчини, шукають молоко і випивають. ми були ще малі і нічого не змогли зробити

людей які стригли колоски у полі в нічний час ловили і наказували дуже строго.

Хто-же займався викачкою хліба на Україні – тоді неточні відомості ходили що цим займався соратник сталіна – Каганович.

В той час була поставлена пропаганда, що робочий клас у городах голодає, а селяним мають у себе хліб і нехочуть продавать державі.

На цьому в мене все, що я знав про голод.

Мій адрес.

Полтавська область,

Гадяцький р-н,

с. Тепле Бакай

Панас Васильович.