Шановний Володимире Антоновичу!

Посилаю Вам спогади Мороз Олесандри Федорівни про трагедію 1933 року, записані її рукою (не зовсім охайні листки, але це – документ) і мої записи.

З повагою,

Балацька Ядвіга Миколаївна

283120 Терноп. обл..

Козова, вул.Чайковського,3.

25.VI.89 р.

Мої внуки питають мене, чи був голод? Був голод, страшний голод у 1933 році. Мені було тоді 10 років. Жили ми на Сумщині в с. В. – Рибиця. То у нас був хліб, хоч сім’я була велика, шестеро дітей було та батьки. Та хліб же забрали до зернини. Та ще й у печі була каша зварена, то і ту кашу забрали. Ми тоді їли різне, щоб вижить, качани з кукурудзи товкли в ступах і мішали з листям липи і кінським щавлем.

Сусіди наші всі померли, вони були дорослими. А ми, діти, ходили за 60 км за Суджу в Росію, мама міняла всяку одежу, а ми ходили просити: дайте кусочок хліба ради Христа. То хто дав, хто прогнав, а таки трохи їли хліб, тільки малі померли Вірочка та Митя.

Дуже мерли люди з голоду, а тоді їздили фірою, збирали мертвих, ховали їх на цвинтарі в загальну яму, так хоронили. Були ще й такі, як цей чоловік, що забрали його в тюрму. Він свого синочка з’їв та ще й сусідського Петруся убив і в піч вкинув пекти. Тут кинулись за Петрусем. Кажуть, що той його повів. Вони туди до його, одежка лежить того Петруся, а його нема. Почали шукати, а він у печі печеться. Тоді забрали того чоловіка, відправили в тюрму. Говорили, що він зійшов з розуму.

Так що якби ми не переїхали до міста, не знаю, чи хто би з нас живий лишився. В місті давали пайки хліба робітникам, то татко получав 500 грамів хліба на всю сім’ю. Збирали гнилу бараболю по полях, купували на базарі лушпиння з бараболі, і так остальні наші остались живі, як кажуть, вижили.

Не можу більше писати, та воно й не нужно ворушити свої рани спогадами.

Грищенко Олександра Федорівна, тепер Мороз

283120 смт Козова Тернопільської обл..

15 березня 1989 р.