Я прочетала «33-й: Голод» і хоч я і не грамотна а хочу і я хоч трошки опесать. Я родилась в конці 1928р. а помню все як наченалось і як кінчалось Мій тато тоді воював німця гнав і повернувсь додому не гожий скрізь осколком контужений і його казали десь у госпеталь забрали, а мама ходила десь на роботу, а ми дома, на запічку у нас стояло мішечок жита ми на його ставали як лізем було на піч або із печі, і в нас манісіньке було в колисці неділька од роду, була зіма конець 1932р. як донас навалило повно мужчин поламали двері бо вони були замкнуті і забрали те зерно, і пішли дверей заченять ніяк було бо поломані і поки мама прейшла нас снігом замело в хаті, тоді начавсь у нас страшний голод ми їли серединку із стебла кукурузи ми було дивемось у вікно як пройдуть (бендюжники, це ті що завозели торф і з болота кіньми в учріжденія в город, ми вибігали поснігу голі босі збірали ті кізяки і шукали в їх зерна овса, дождались весни то де велазела травичка із землі то ми її рвали, а люди як мухи валялись скрізь по дорозі по під тенами, і один раз я помню що мою і маму хтось положив на підводу і повезли іх двору, а до нас прейшла якась жінка собрала нас в купку і те що в колисці винесла положила і сказала ви не розходтесь вас зараз заберуть, то ми достояли до ночі і нас ніхто не взяв і от на другий день ми всі розлізлесь мов мешенята тільки оте нікуди не пішло що в поветочку воно вмерло а як мама повернулась то його поховала, а боже не вона бо вона немошна була а пішла в сельсовет то попросила людей сельсовет дав 2 чоловіки із били труну і похоронили, а як прейшов час йому в армію так пренесли повестку кажем його вжевих нема так вони преїхали і арестували маму прейшлось звать сусідів щоб посвідчили що його не має.

А намій вигляд що в нашій голодовці венуваті месні свої руководителі бо вони не голодували.

А я помню іду дорогою і застряла і хеталась хеталась і впала на перід і застряла і ручками аж врот гряз лізе і ніхто не виймає, аж ось іде брегадір думаю буду плакать може вийме а він од мене затуливсь рукою щоб мене не бачить тай пішов і я так і осталась день стреміла і на ніч осталась із одного боку під тином лежала женщина мертва із маньуною сповитою дитинкою протів двору мужчина із сином мацківський Батюшка но вони мені нічого не казали бо вони всі давно вже були не жеві од їх воздух і шов по селу і люди їздили кіньми та коні менають грязь та потому батюшкі та так його в грязь у місили. Їсти не було ніде нічого рвали бересткове листя та із липи таке і варили рогіз із болота Помню в нас стояла чашечка соли на столі і один раз зайшло до нас два чоловіки обмацали мене чи є на мені тіло коли самі кістки, так вони розв’язали свій узоль коли там людскі уха вони нашу сіль із чашечки висепали посолили їх із в’язали і пішли. Скрізь валялись люди ніхто не хоронив. Потом одкрили ясла, для тих дітей чиї батьки в колгоспі, то ці ясла каждий день наведуть утром повно дітей, і манісінькі в поветочках, а в яслах варили гречану полову помню діти каждий день мертві оту полову хоч нам і насепали, то ми не їли а небуло ні кроватків нічого було матері ідуть спереду детину несе а іззаду деревяні ночви щоб там лежала детинка скрізь заставлено ночвами із дітьми і ті діточки ротіки пороззявляли і то натой бік то на той бік повертали голівки як птеченята просили їсти то їм тоже веносять половку гречану і так і в’яслах мерли і ті що в ночвах і ті що ходили каждий день і як за яким рідні преходили в вечері а деякі лежали і днів по три а то й більше, потім наросло листя і нам начали варить липове і берескове листя, і няньки із нами не їли і раз не бачели , і повели нас які ще ходили до сули купатися но я до річки дойшла там лежала а стали до дому йти а я не піду і ніщо не болить а іти не можу няньки мене били били і за руку тягли а один якийсь дядя седів коло річки тай бачив, вони мене били били а тоді й кинули із гори голівкою вниз і я як вони кинули так і лежала бо я все знала а не подужала й ворушитися, вони няньки із тими дітками пішли, а я осталась мені і невдобно лежать стовбула но я не всостоянії повернутися. Вдруг чую хтось мене так ніжно бере на руки глянула аж то отой дядя що седів коло річки він мене поніс і на рімненькому положив під голівку нарвав травички й підмостив положив мене й перехрестив і пішов у ліс, і преніс мені якоїсь трави таке товсте стебло та солодки чисте і дає я їм. А поряд на горі на рімному снопи жита лежать і обєжчик на обєжчику їздять його охраняють. А хто косив та в’язав та вирвав колосок та ізюмне іззість зерно то тих людей арештовували і кидали в погреба і там замекали, і моя мама полола картошку і якось вимололась така картоплина як горошина і вона її ту картоплинку із заду в коси в гулю підочіпок заховала а та що в неї полола із заді та побачила і заявила і мою ж маму за ті коси за гулю із заду сфатили і потягли із поля прямо в погребі (хібаж його можна споминать я пешу і плачу і тремчу.)

Тоді я пішла померу у ясла до гречаної полови не прейняли бо моя мама обкрала государство. Я ходила зараз посвоєму селі то було таке що зайду двері розчинені і коли не в хаті то посеред двору лежать люди, я пішла в город пішла базарем і бачела як одна женщина носила підполок і хлібину но я просила просила простігла ручку дайте милостеньку то вона недала, я довго лазела щоб залізти в мусорний ящик но недостану, потом там і ніч застала там і спала. А як підейшла осінь та дощі холод грязь то падіж людей умножевсь.

Аж у 1934р в колгоспі начали варить баланду людям по талонам були желізні талони і ото хто робе на того один черпак в сутки а пізно в осени дали на трудодні кукурузи качанів а вони молоді молоді як в якому молочко а то ще й небуло.

А люди голодні не сплять бо було і мертві які валались задубівши то руки кулаки в роті, і я помню тільки очі заплющую та ручки кулачки в рот та гризь гризь та так і кинеся

Так на моє мненія пречом Сталін хіба нам сталін двері ламав хіба Сталін мою маму за коси і з поля тяг за таку картоплину як чоромшина. Я думаю що нікому було провіреть наше начальство. Як мій тато гнав німця потом то денікіна то іще якусь нечисту силу а вони дома були а мати страдала із дітками, а потом і до войни як із нас іздівались, а зафатив нас німець то донас наші селяни стали поліцаями і зайшли і грабують і кажуть наставив наган цить!!! ти знаїш що ви не благонадійні твій батько тоді воював із німцем.

Нодне тільки я справедливе найшла, як замерилась война і в Полтаву попросили списки тих хто робив який возраст і відтіля із Полтави преїхало двоє і мені медаль вручили і хлібом премій ували дали я получила в колгоспі 100 кг жита і 100 кг. пшениці отоді я ізмолола і наїлась хліба, а ті люди в кого такі діти як я а на роботу не ходили то стояли все село ізбіглось та кречать хіба ми нетак косили чи нетак скерували, що воно получило а нам нема.

і я отим 2м чоловікам що виїхали і ізробили по правді,дякувала, дякую і буду дякувать поки жева, ото правда бо вони всі були взрослі і вони не сочувтвували як мені в 13 год було трудно разом із ними косить скердувать, я гнулась як ота гичка із буряка вяла. і тепер один каже я помнью як ти косила, а в мене батько косив.