Я житель с. Перекопівки Перекопівського р-н тоді називався (тепер Романський р-н, Сумської обл.)

Я в кожній газеті де надруковано голод 33 року читаю і все воно так і було.

Мені було 6 років померла мати а батька в 1930 прийшли з оружієм люди шукали все перешукали і забрали, а я залишилася з дедушкой і бабушкой яким було по 70р. була коняка, і більше нічого, це було восени 1930р. і ми жили в нещеті тоді всі люди так жили, засівали ще землю свою бо діда не прийняли в колгосп бо старий і глухий а сами обробляли землю щоб прожити, в 1931р. почалм так із зими забирати людей ні в чому невинних сусідів забрали які працювали на желізній дорозі а малі діти залишился по цей день ніхто не чув де, кожну ніч ходили то того заберуть то другого звалося ГПУ а хто їм давав указанія, і почали накладати налоги великі, хліб щоб здавали і всі залишки вивозили це продовжувалося 32 рік а все вже позабирали де була і квасоля в торбинках і ще тягли, ходили з желізними палицями і шукали в землі хто і заховав який клунок найдуть заберуть, ходили свої які не хотіли робить то жили то так ледарі і один представник ну я помню як сьогодні чорний і балакав плохо по руські чи грузин чи єврей було зайдуть у хату повна хата і до скрині (тоді гардиропів небуло) і що понравиться тягнуть і забирають собі і в 1933 рік весна вже пішов голод повсюду, все кінчилося що було в кого була картопля чи буряк то той вижив, а люди мерл де хто попав на улиці в полі до 40% вимерло в селі, рвали листя липи, з клеверу цвітки сушили і товкли і пекли блени а картошки вкинуть і в купі держиться, а які куркулі що сталін писав саботаж як 4-5 га землі і тоді розтягли все, забирали і вивозили в сибір в чому стоїть, і не давали і одежі а які куркулі як хати під соломою хлів лісяний, держав пару коней для обробітку землі хто пару волів і корову там вівці ще в кого були для того щоб була вовна для себе ткали сукно, шили кожухи бо нігде не було нічого купить і нізащо, в хаті земляна долівка соломою засипана і піл посланий де спали і більше нічого не було оце куркулі тепер наверно і однією хати немає такої з обстановкою такою оце куркулі а що партієць який і був у селі то де візьме той хліб визти як у людей немає. 1933р з городів декого і посилали на сівбу то яка сівба руками сіяли, бо в селі людей мало залишилось таких щоб сіять і то зерна наїсця і вмре на полі, а стали колоски наливаться хто піде в ночі нарізать щоб не умерти вловлятьі засудять, а все було чую дідусь каже мотається ГПУ так називали і боялися нігде нічого казать а вобще і люди були неграмотні а куди пожалієся зразу заберуть. Я в 1933р ходила до школи і візмеш отой блин і то вчителька просе чи не даси хоч трошки, а ідемо з школи диветь то там лежить мертва людина то там а нам дітлахам страшно це було, нікому було і ями викопать а так соберуться як небудь вириють де лежить укотять, закидають і все так хоронили. Це як розказую своїм дітям як ми жили, так душа розривається, як з людей знущалися і до війни трудно було пока трохи обжилися, а потім війна знову нерета.

Так було по селах України, зроблено викачку хліба ще 1931 року поки все забрали і став голод поголовний по селах України. в 1933р.

Обідейко О. С.

Пишу а всього не можу описать що робилось крики, виганяють із хат серед зими і хто в пусте в хату і того виженуть.