Дорога редакція, років декілька я виписую газету «Сільські вісті», яку читаю з задоволенням. Пишуть у ній люди мого віку і старші про голодовку 1932-1933 р. рішила і я написати, поскільки припало на нашу сім’ю немало горя, а сім’я наша складалася з 7 душ, но в живих осталась одна я. Помню, жили мої батьки бідно, бо як був хліб то давали його раз у день по скибочці тільки в обід, а то мама замикала в скриню (сундук), який був замість шкафа. Батько крім роботи в колгоспі дома лагодив людям взуття і приносили за те хто хліба буханку, хто круп, пшона, гороху. Мати покійна була трудяга, бо люди її віку все мені розказували що було як зв’яже снопа, як квітку зробить, ніде колосочка не лише. До колективізації робила вона по людях, жала, копала, молотила і за це її орали кусочок поля і огорода. Коли почався голод в 1932 році, батько нас покинув і женився на другій, думав виживе. Мама помню зварить свинячої картоплі (сама маленька) поділе і ми геть з лушпайками враз поїмо, а мати йшла на щоденну, цілий день копала землю, а вечером принесе скілько буряків і висівок трохи і ми мали на днів два. Помню заробила вона 2 буряки і грубих лушпайок, зварила розтерла їх макогоном лушпайки зібрала, а те поділила нам, но воно було якесь нудне і дерло по горлі. Город бува засадний тільки 4-та частина бо не було чим, всі ми були дуже худі, особливо менші 2, брат Міша і сестричка Маруся. Мама з недоїдання часто лежала хвора, а сестра Мруся померла, брат в 3 роки ще не ходив, сидів помню на припічку коло печі із наставленою рукою і тільки говорив: «Я хо її, я хо її, - це означало що я хочу їсти. Був березень м-ць помню гріло сонце, а мама в радні занесла Мішу на кладбище – помер голодний. Голод примертвляв всіх підряд і старих і малих де тільки міг добратись. Того ж 1933р. мати пішла на заробітки і не прийшла і по цей день. Тільки мамина товаришка Войтенко Фанасія сказала що мати впала десь і її одвезли в больницю, так я її і не бачила. Осталась сама в хаті холодно, (бо сестру Катю забрав був батько), то мене забрала сусідка тітка Їлина з сім’єю, помню піджарить трошки кользи, (а сіяли її то люди в городах і затирали нею борщ чи суп) поділе дітям по ложечці, а я лазю по землі, шукаю де впаде насінинка то слиню пальця і їм. Спасибі ділила тітка Їлина і варену гичку, бо города кусочок посіяла буряками, а проривала то помиє гичку, нав’яже в’язочками і посоле, наваре і їли. Помню прийшов додому батько з сестрою після смерті мами, пок свині в к-пі приніс дохле порося підвісив у комені осмалив наївся і на 2-й день помер. Ми з сестрою розходились, мене взяла хресна мати Забусниха, побула в неї тиждень каже йди вже трохи до тих що мати робила в них. Помню пішла я до бабушки Параски, добра людина була, нікого не випустить щоб заратувала хоч сухарем чи буряка дасть, а чоловік сварився на ню страх, говорив що ти всіх дідів голодних принадюєш. Було так що я прийшла до бабушки, вона каже я зараз щось найду передіну тебе, бо повно нужди було, забарала з мене якесь шмаття і пішла шукати щось, а туту і чоловік на обід надійшов, то вона мене голісіньку в шкаф скоро в комнаті закрила і радом стіл і чоловік обідає. Я думала що серце лопне в тому шкафу, все мені думалось що він чує як я дихаю. Помню був коло хати через дорогу рів сусідський в ньому повно голодних дітей довбали паличками коріння бузини і їли, там опухали і там і умирали, но їздила гарба (віз здоровий з високими бортами) і забирали всіх в селі хто помирав. Їздили гарбою 2 брати: Харитін і Тарас Барабольки, які згодом і самі померли. Помню як в тому рові забрали 2 братів Шепешинів, Ткаченка Колю. Помню поставлять віз з кислим жомом на к-пі і зійдуться дітки і їдять жом і там же опухають і мруть. Була дорога коло заводу попід забором вздовж помню повно дітей і взрослих лежало і живі ще і неживі, пухлі, а ноги як колодки, це раз я йшла з тіткою Фанасією до її родички. Була в селі жінка, яка мала торбу висівок і заманювала людей і від неї не виходили більш, но її убили. Потім мене с/рада поручила опікунові (фамілії не буду називати, бо це сусід був і є ще його діти, а фамілія Слободяник Фанась) В них була корова тоді, засіяв город буряками, а я сиділа біля хати і дивилась як іде стара баб ушка з хати без миски до собаки то дадуть і мені їсти бо несла миску від собаки в хату, а як ішла з хати з мискою то несла собаці і я була сутками голодна, їла листя, бузину. Так що раділа я і собачій мисці аби дали їсти. Покине, що не доїли сполоще в одну миску та ще зо 2 картоплини розімне і вимиє в мою собачу миску. Косарі помню косили вручну сіно і давали їм по 500 гр хліба горохового і якусь шліхту з муки. То як обідали косарі попід столи було повно дітей і я там лазила і де впаде кошичка слинила пальця і в рот. Було помню жмухто (діжка) з насінням буряком і я наїлась то кричала під хатою поки хресна мати не відходила. Осінню 1933 р. зібрали всіх сиріт в мою хату і зробили патронат. Через рік зустрілась я з сестрою в патронаті. Привіз її чоловік, який знайшов її в лісі брав дрова пізньої осені. Питали ми її з деським що їла казала покійна що їла равлики і листя маленьке, спала на листі і вкривалася великими листочками. Простудилась і скоро померла. В патронаті теж було голодно зразу, давали на день 300 гр хліба горохового, куліші варили без картоплі і пісне. То хліб ми брали в школу і договорились з дівчатами хто довше буде їсти, ото кожну перерву слиню пальця і так і їм, аж діру витру в тому хлібі, але принесу і покажу що я не зїла свого. Не було в що зразу і вдітись і взутись. Одіялом ночью вкривалась як спала, а йшла в школу накидала на себе закутувалась і замотувала книжки і руки, но по траві, яка ламалась од морозу йшла боса. В школі плакала бо змерзала, но вчителька Марта Давидівна Буланчук принесла мені черевики з свого сина дала і я була взута. Вчилась я добре, думала про життя будуще. З кожним роком ставало людям лучше і нам тоже, збільшували кількість хліба і вже пшеничного давали і їсти добре, а хліб вже і не ділили, пекла вихователька і їли. Але проклятий Гітлер захотів багато мати, напали на Радянський Союз і постигло горе всіх людей і нас сиріт. Багато нема в живих, а дехто ще є.

Дорога редакція може дещо надрукуєте із мого цього листа, аби молоді люди знали як приходилось жити їхнім батькам, дєдушкам, хай цінять крихту хліба, яка може випадково впала, не ходять по ній ногами, як іноді буває на автобусних станціях, лежить пончик чи пранік і ходять по хлібові, а добре що він є. не дай Бог як кажуть щоб були без хліба, а було время, хоч не довго, (це було по моєму при владі Хрущова, коли зробили горох царем, а королева кукурудза, то помню в очередь по хліб ішли ночю і не раз трощили той магазин, зривали хустки з голов одні другим.

Може щось тут і не так написано, Вам видніше – дивіться, щось напишіть, а щось – ні. Но це все я пережила і таке не забувається. Вибачте за почерк – погано бачу.

Всього Вам доброго