№24

Дорога редакція Сільських Вістей

Добрий день робітники редакції

Я жителька с. Суворівського колгоспниця давно вже на пенсії, ще тепер в літню пору трошки помагаю приходилось робити всякі роботи. Вдома город невеличке хозяйство діти онуки. Я вже давно виписую газету Сільські вісті, дуже хороша газета. І от прочитала 33-й: голод Як цей голод часто нагадується. Мій тато був бідняк ріс сиротою воював в імперіалістичну війну, коли началась колективізація він скоро записявся в колгосп що там було посіяно здав у колгосп, а сам пішов на роботу була одна коняка відігнав у колгосп мама сварилась що він поспішив нас дітей було троє я більша, а два брати менші. Щось заробив тато з мамою зерна на трудодні і осіню 1932 р. забрали все хто його забирав не знаю вже з осени не було що їсти, і не тільки в нас, а по всім селі бо так говорили бригада по викачки хліба та не тільки зерно, а й картоплю васолю (квасолю) з горшків висипали. Весна 1933 рік люди пухлі ходили вмирали. Тато розсердився за неправду покинув колгосп нас і поїхав в місто глядіти правди. А корову мама якимось чудом лишила і ми її на всні (навесні) вже пасли ходили за щавійом на долини мама дуже рано будить нас бо як не рано підем то не застанем він не вспівав рости збирали гнилу картоплю листя,бурачиня почало рости, але молоко нас врятувало ще й дітей сусідських напували. Мама так примирилась ходила в колгосп на роботу начались жнива крадучись приносила колосочківі так врятувала нас від смертію пробачти мені я не жалуюсь тільки за себе нас таких було тисячі, як нашим мамам дивитись як ми плакали їсти. Дивлюсь я зараз на свої діти онуки. Не дай бог щоб більше таке повторилось, щоб ніхто ніколи такого горя не знав, ніяке потомство.

Пробачте як що не так щось написала я мало грамотна, не грамотно пишу що знала і вже забула.

Досвідання

Черниш параска Якимівна

Колгоспниця-пенсіонерка

І ще з нашого села теж позабирали людей ніхто незнає де ті люди