Дорогий наш український письменник Борис Олійник!

Звертаїться до Вас к-ця пенсіонерка Євдокія Тер. Бардаченко С. В. Машуйловка Козельщанського р-н. Полтавської обл.

Я часто бачу Вас у телевізор і чую по радіо Ваш виступ Ви так гарно говорити виступали на XVII конференції защиту за нас згадували 33 рік я його пережила (була пухла) Ви згадуєте всігда жінок солдаток. (а хтож я така) мій чоловік Бардаченко Павло Як. фронтовик був тяжело ранений розбитий таз приїхав до дому у 1944 р. я його прогляділа 25 років у пимошках (він був мл. лейтенант). помер 1970 року 2 січня. а мені немає ніяких пільгів ні заслуги я звираталася в райсоцзаб і в обсивбез відповідь одна він помер до закону. до якого закону я не розомії.

ті жінки солдатки получают масло різну крупу а я нічого. я поки була дорова держала корову здавала молоко телята свині яйця в государство і зараз я болії ногами ходю на 2х ціпках жду поки мені хто хліба принесе хіба государство щось би потіряло якби мені продали у з-лці 0500 гр. масла чи баночку згущеного молока я робила дояркою в ті трудні годи, що все носили плечима сами пасли все руками робили платили тоді маю бо ми відбудували к-п. пенсію дали малу бо тоді ми мало заробляли сами косили в ручну скиртували а тепер пенсію зрівняли хто робив і хто не робив 50 крб. куди не повернися сама обида мені 73 роки. Може Ви мені що поможете я чую по телевізору обіщают пенсію переглянути, коли це воно буде, як ми помрем, як буде у Вас время дайте мені відповідь а може Ви що поможите мені

може я щось не правильно написала то вибачте мені в мене освіта давня

Бардаченко Євдокія