Шановні письменники.

Я Очколяс Маруся Ів народження 1923 р. с. Паскіщина Згурівського р-н Київської обл. прочитала статтю в «Київській правді» і хочу поділитись спогадами про незабутні на все життя тяжкі роки голоду. Ця болюча рана осталась у серцях людей на все життя.

Спасибі Вам Радянські письменники, що ви можете піднять викинуті сторінки історії нашої країни, та тільки жаль що ви родились після і не є очевидці тієї страшної чорної смерті багатьох мільйонів людей.

Тому і хочеться поділитися з вами своїми спогадами, щоб підказати вам зробить книгу не художньою, а документальною.

Сім’я наша була батько, мати і 7 дітей. Батько першим записався у колгосп. Уже зимою 1933р. наклали масові хлібозаготовки, хто виконував накладали вдруге, і якщо уже нічого було здавати приходила буксирна бригада з комсомольців і шукали желіжними щупами, і забирали у кого найдуть. Було у нас на печі клунок кукурудзи, мама каже як прийдуть дяді і будуть забирать, то кричіть, ось уже можуть забирать, ми кричимо, і хоч як не кричали забрали дяді комсомольці від нас останні зернини. Почалися ще з зими голодні дні. Мама почала їздити десь на Таврію міняти за своє тряп’я поткане і привозила квасолі кукурудзи у клуночках.

На весні померли моя сестричка і 2 братчики Батько був дуже пухлий помер батько, а мама голодна ще ходила у жнива я їй носила у глечику варений бур’ян з водою, і вона в’язала по 13 кіп а 100 гр. хліба у рот не посилала. Ви не знаєте «кіп» у копі 60 снопів, і вона голодна, боса, за день в’язала 780 снопів важкого жита.

Був строгий закон про колоски, і коли я іду од мами об’їзджик провіряє глечик чи немає там колосків, у кого знайде одавали до суду

Люди мерли сім’ями, і хто був сильніший звозили їх до ями без домовин в одну яму А були ще живі їх заодно клали на воза до мертвих, щоб завтра не приїжджать

У нашому селі була сім’я Давиденків. Вони ловили людей, більшість дітей, накидали на шию вірьовку і тягли на хату а там різали і їли людське м’ясо. Та Харченко Параска Гр. вона і зараз жива вирвалася, перервалась вірьовка і вискочила, і ніякої власті ні міліції не було. У мене опухли спершу кінцівки а тоді обличчя, а я дуже їла бур’ян на канаві, а там знайшла маленьку шовковичку спілі ягоди, мабуть вони були налиті глюкозою, я одпухла і осталась жива.

Осталися мама, я, і три брати. Старший працював 27 років головою кпу і мав орден Леніна, був на виставці в Москві ВДНХ з експонатами пшениці. Менший 1920 р. і зараз працює інженер трудоемких робіт учасник В.В.В. повні груди медалів.

Третій 1928 р. і зараз працює слюсар в с/х техніці завжди на дошці почета.