Здрастуйте дорогий Володимир Антонович

Я виписую газету сільські вісті і вичитала 33й голод ця газета була 9го грудня а це за третє січня твориця книга момеріал 33-й голод скіко людей пише думаю напишу і я конєшно пишу безграмотно бо той 33й не дав і в школу ходити я три класи проходила четвертий з осені а то була була пухла і голодна мені було 10 років брат на два старший ми з ним вижили троє менчі нас брат і дві сестрички померли з голоду то є пишут правду що забирали усе до зернини і до грапи воно чогось після колективізації в 29 році у нас була вобще трудно було батько коня одвів корову одвів бо записався в колгосп ті веди і ото од 30го начало ну було усе надголодь їсти все було нічого нас дітей пятеро батько уже умер у 31 а в 33-м мати і нас пятеро осталась то правда і квасолю змели з горіща воно хто не поступив у колгосп і була корова та був батько та десь щось заховав то ті не мерли но більш людей сімями мерли весною чогось коні дохли та укинут закопают то люди витягнут рубают і мати носила тоді ми з братом рогіз їли мати пусті качани з кукурудзи товкла мішала з листками з вишинь із биристків пикла галети якісь так звали їх ой його не можна було гаразд ковтнути тоді з братом лазили по буряні корінці з лопухів їли з буголови коріня як наїмось то і ногами не підеш і голова крутиця приносили і меншим но вони померли дорогий Володимир Антонович я пишу і плачу його не можна описати і розказати те що пирижив їли і котів і собак люди і люди людей чи своїх дітей а мерли люди то їх не хоронили а стягали у ями у пусті колодязі як скотину і хто був виний я не знаю я думаю не можи бути щоб цього не знав Сталін та їх кроме нього хватало вредітілів мені вже 66 років а я думаю якби був живий Ленін то такого голоду не було б щоб сімями мерли люди а то видушили україну яке це страхітя голод і осталась я од роду одна брат служив у армії та началас війна і він праслужив півтора году а началась війна одно письмо получили написав сили пока не рівні но побєда буде за нами він був младший лейтенант і не вернувся убито з голоду вижив хоч у буряні а війна забрала н опока хвати бо його і в книгу не вбереш якби писав подробно бувати здорові Володимиру Антоновичу

а ще до війни людей робочих судили як опізнися на пять хвилин то три місяці тюрми давали а як більш чим на пять минут то на більш судили до трох год і частушку люди видумали гоп мої гречаники ще і явреї начальники а колгоспники в ярмі а робочі у тюрмі бо у колгоспі було важко робили ідимо здому поночі і прийдем поночі бо ми з братом тож пішли робити бо давали баланди по пів літри варили на душу воно трудно ще було і 34 – і 35 хліба давали дуже мало а гроші тіко налог одробляли за город так що до війни ні вдитись не було в що бо в магазинах не було матерії їздили на тучу у Полтаву по якісь недоноски люди є обижаюця на жизнь січас жити гарно аби здоровя та не було війни і голоду ну пока