4 січня 1989 р.

Я очевидець 33 голод.

В 33 батько здав добровільно коні в к-п пару коней.

Потім налог хліб. який наложили батько здав. Потім знову наложили вже не було чого. Ночю приїзжала скринька червона так називали перекопали, що було для діток оставлене забрали. Остались без нічогісінького, одна корова осталась. На третій день пасхи ночю приходить сусід Артем Олександрович Гончаренко із военним відкрили ти Василенко ористован. убирайся даже не попрощався батько з дітьми. Потім цей же сусід Гончаренко начальник приходить з Прохором Микитенко і Дмитром Кизяком за коровою, корова була замикана то розвернули стіну і ці хлопці повели корову Батька посадили, а Мати і шість дітей осталися голодні небуло нічогісінького жили за половою лянною і зіллям їли все і лободу, пірей, ляспотняк, щавель, а скільки можна було за цім жить. На тройцу стала сім’я мерти умирає Вася, за ним Володя і Маланя а мама вже немогла говорить тільки губами щото показувала. приїзжає Михаль Микитенко (роздуй) Ложить і Катерину вона до могилок дойде казав Артем Ол. дядьки Григорій і Василь вступаються за матірю і лають А.О.Г. г. с.‑рада цей роздуй розказав все ористовав і Василя і Григора Василь ізбити в тюрмі погіб і дали поховати вдома.

Потім умірає Леночка за Леночкою умірає Іван. Осталася я одна з 6 дітей Івана повезли на могилки, а на хату Артем Олександровіч вішає замок. Де мене тільки небуло, що описав тоб не один заплакав. читавши. Через кілька місяців продають батькову хату мені було 13 р. з 21 р. За несплату боргів продали, а на моє серце рану положили скиталась я і ще таких 12 дітей круглих.

Зібрали у патронат. Микитенко Коля і Федя Маша із дідом в одній ямі лежить. Ющенко Іван Е. був завезений живій на кладьбища померли батько Мати Володя. Микитеко Лізи М батьк схвачений мати і 5 дітей умерли. Ющенко Маня Вас. батько мати і маленька грудна дівочка умерла коло соска мами і брат. Комаренко Феня вся сімя померла одна вона осталась Оля і Катя батько був посаджений а сім’я помела. Ребрик Марина вся сім’я вимерла вона і сестра остал. а потім і Марина померла.

Зібрали нас в патронат 12 дітей гол. к-пу був Ющенко Ілля Семенович заставив на робить старіших

Я і Маня Ю пасли свіні до схід сонця вигонили босі і голі

Ліза і Феня телята

Іван і Яків Ющенко корови

Небудете робить приказано строго насторого недамо їсти подохнете пригребем в полю та гній буде. Нас круглих сирит страхом страшили. Спали дівчата на лавах яки стояли в хаті, що люди сядають. хлопці на землі півночі, а потім на печі як піч стане не гаряча. в чому ходили на тому і спали, а кормили, так щоб тільки существовали 3 кг сім’я 3 сорт одне. брица тільки де не де плюскала сім’яна і 4 л. молока зимою мерзла картошка. Умерли у патронаті Павлінка і Ваня бклоб і нам всім це але спасібо шефам і завода Більшовік тов. Білоус і Тимошенко приїхали до нас в село узнавши про круглих сирит побачили все як ми жили заставили всіх Артемів і Ільків под. розписка глядіть.

Ходили ми у школу Нам ніхто не давав ні зошита ні книжки і ніхто не питав. поки шефи не привезли зошітів книжок і одежі, тоді поставили в патронаті розкладушки ми спали на розкладушках дали одіяло бацкове і простині і одежі платячка і черевички і піджачики.

Я, Маня, Коля, Федя, Катя, Марина ходили в школу.

А Іван, Яків, Ліза, Феня, Оля їх не допустили учитись вже більші були вони робили. А Мушенок Вася Денис. утопився от такої мучительної жизні.

В нашому селі вимерло до 500 г. з репресією. ще про них ніхто не знає ніяких результатів.

Чим же ти Артем Олександрович Гончаренко хороші хоть бі один сусід добрий був. Пархоменки Василь і Олексій померли голодом. сім’ї Василенків тоже здани в катівлю Матриненко Симон тоже Микитенко Данило І в катівлі – сімя з голоду. Мушенки Олесандри два в катівлі Ребрик Максим Ів. в катівлі Даниленко Микола П. тоже Гаращук Павло Л. і вчитель Мифодій Миколаєвич Ребрик це що я знаю їх і ліцо, а скільки з їх моїх родичив. в чому вони винні коли мій рідний дядько Василенко Трохим Григорович був першим головою с. ради, як заснувалась Радянска держава.

Я вже мати і баб ушка прошу щоб були таки списки вимерших голодною смертю в кожному селі в кожному районі а також і області.

Я гр. с. Млачівки прошу встановить пам’ятник на тій землі де я родилась, там поселився здевательник народа, а також і на дниною який не жалів і богоматери в іконі викинув з амок а туда поставив Сталіна. Молився він Сталіну і робив те що Сталін. Сад наш підкорів над землею щоб висох, угрожав батьковою смертю петиції писав на мене зі дочкою Артема О Це Гончаренко Андрій Пет. і дочка Гончаренко Мария Артемівна. Я від цих людей вилила річку сліз і на моєму тілі мяса не було тільки венова.

Колись мама казала я Лідкою на муці стояла, а більшовики вскочили в хату.