Шановна редакціє, здрастуйте! Прочитавши у Вашій газеті статтю «Твориться Книга-меморіал: 33-й голод», згадавши своє гірке дитинство, рішив і я описати ті страшні 1932 та 1933 роки.

 Я народження 1925 року, в той час мені було 7 років і я добре помню, як «наш» рідний батько і учитель Сталін при помощі сліпих виконавців душив голодом наш український народ, як ті активісти, которівиполняли волю вождя, грабили людей і на такі великі сім’ї, які були тоді, не оставляли ні одної пригорщі ніякого збіжжя.

 Мій батько був у довоєнний період, до 1914 року, сільським учителем, а після революції був головою комнезаму, Коли у 1929 році організувався перший у нашому селі колгосп, вступив у колгосп – здав увесь реманент, який у нього був, і коней. Але у 1931 році батька виключили з к[олгос]пу і назвали куркулем, і потом началиналагати податки такі, що їх виконати аж ніяк не можна було. І от у 1932 році за несплату податків продають над нами хату, а коли упав сніг прийшла буксирна бригада вигонять нас із хати і вигнали. Дали такий приказ: що в тобі і на тобі, і більше нічого не можна взяти. А на нас, звісно, крім дрантя, нічого не було. А у печі була у казані мамалига – і тої не розрішили взяти.

 Були у тій «буксирці» і дві жінки-комсомолки, якщо їх так можна назвати, але хороших співчутливих людей, мабуть, не було, бо даже дали вказівку сусідам, щоб і дітей не прийняли у свої хати, щоб позамерзали «вороги народу». Але знайшлися добрі люди, які нас пригріли. А потім де ми тільки не жили: і на городі, і в землянці, і в добрих людей. Ледве вижили. А старший брат, народження 1909 року, із одним товаришем пішов проситися, щоб прийняли в армію. Но йому і його товаришу сказали, що куркульських синів до армії не приймають. А на роботу тоженігде не приймали, а їсти не було що. От вони полізли із голоду у к[олгос]пну комору, взяли по 2 хліба і ї арештували і посадили у Бершаді у тюрму, так товариш брата вижив, а брат помер із голоду,

 А батько скривався до 1939 року, а тоді приїхав додому і купив хату нам маленьку за 100 рублів. Так що Ольга Пилипівна Стаховаповідімомутожечуствує гріх за сою нечисту совість. Вона тоже витрушувала все дочиста, щоб більше люду вимерло.

 Я придержуюсь точки зору Кононюка М.Ф. із Черкащини, що активістів тих і послідуючих років ще єсть, і немало, у руководстві, так що перебудовуватись їм нема куди і вони всяко вредят перестройці. За місцем[перебування] їх треба передати гласності і видалити з руководства.

 Шановна редакціє. Я Вас буду просить опублікувать мого листа. Може, із моїх односельців ще хто-небуть додасть щось від себе. І нехай такі, як Стахова О.П., знають, що вигороджувать тих, на чиїй совісті міліони невинно погиблих жителів – це не по-людськи.

 Моя адреса: Вінницька обл.,Чечельницький р-н,село Демовка, вулиця Котовського,35.Московчук Михайло Захарович, інвалід ВВВ ІІ групи.

Желаю усім сотруднікам «Сільських вістей» хорошого здоров’я і успіхів у Вашій благородній справі.