Біль душі людської

 Мені у 1933 році не було повних 15 років, но я уже був у комсомолі, ходив у 5-й клас. Яке то було страхітливе життя. Яка жива мука людям, коли ми ледь переставляли ноги. Хлопчаки і дівчатка йшли зі школи з райцентру 5 кілометрів і як було страшно дивитись, коли в канаві лежить ще жива людина, дитина, не говорить, лише щось губами просить. А що ти йому дасиш, коли сам голодний, як вовк.

 Правда, в нашому селі Літинські Хутори була створена з 1932 по 1933 рік бригада, як тоді її люди називали, «Легка кавалерія». Ця бригада під керівництвом активіста Павла Панасюка від Селищанської сільради, куди входило наше село, вривалась у кожну хату і забирала все до зернини.

Пам’ятаю, мати схопила торбину з квасолею і кинула між нас на піч, де нас було 6 дітей. Думали, що не знайдуть, ноПанасюк став кричати: «Дивись, і «сомол» [комсомол] пішов у дудку куркуля, завтра тебе духу в тому «сомолі» не буде!» Однак я в комсомолі залишився, не кінчив 5 клас, не зміг вчитись, покинув школу і пішов [працювати] листоношею, мені писали в день 1 трудодень.

 Правда, до нас прибув 25-тисячник комуніст Закусилов з дружиною, то не знаю, з яких таких міркувань організували в колгоспі обід. Щоденно [для тих] хто працював, видавали кілограм віки зерном, але молоти чи потовкти не було на чому, бо «Легка кавалерія» все перебила-перетрощила. Но мама її мочила в макітрі, терла і варила таку юшку, і не ложками їли, а випивали. Но це все рівно нічого не допомогло. В нашій сім’ї померло 2 братики і сестричка, а нас троє – я і дві сестрички – залишились. От ми і пішли всією сім’єю на роботу в колгосп. Мені писали трудодень, а 2-ом сестричкам не писали, бо ще малі.

 Померла дядина і троє дітей. Дядько дожив, що в колосках було вже молочне зерно, і він нарвав колосків. Якось їх потовк у мішку, висушив у печі, наварив каші, наївся і сам помер.

 А ми тягнулись, як могли. Я, як старший залишився в сім’ї, добував їжу в дичини. Ми жили в дуже заболоченому місці і кожної весни туди прилітали тисячі диких качок і гусей. І от я роздягався і лазив по купинах, вишукував яйця, приносив їх додому, мама ділила їх по нормі кожному. А тим часом я дуже добре умів лазити по деревах, то додатково діставав яйця ворон, сорок, кобчиків. А ще кормом нам був луг, куди ми з сестричками ходили пастися – тобто рвали квасок і їли його жменями, а потім боліло в голові нестерпно.Кричали, плакали від болю, а на другий день знову паслися.

 Багато померли від голоду, цілими сім’ями. То було давно і вроді воно забулося, аж тепер стали пригадувати ту страшну голодну весну – аж страшно подумати. Лізеш на дерево 25-30 метрів висоти, дістаєш гніздо, а там уже пусто. Заліз по шию у воду, а там теж нічого. Обдер руки, ноги, вимочився в льодяній воді, а додому йдеш пустим і голоднісінький, як вовк.

 Були скептики, які тихенько підспівували:

 Батько в СОЗі, мама в СОЗі,

 А діти вмерли на дорозі.

 Нема хліба, нема сала –

 Бо Панасющина забрала…

 От цих підспівувачів і забрали в 1937-38 роках. Це Степан та КарольАндрікевичі, які уже ніколи не повернулися в село. Вони навіки в селі стали ворогами народу. Звичайно, їх реабілітували, однак залишились маленькі діти, яким не давали ходу, а кричали – «троцкісти».

 А ще, щоб спасти життя, я на ногах ходив по лугу, де було багато воронячого стада, і тихо підбирався до гнізда і ловив чорних ворон, навіть і сорок, кобчиків, приносив додому, мама їх обробляла і ми тихо від людей їли це м’ясо. Їсиш: і гидко, і бридко, сльози з очей капають, коли ти береш цю гидоту в рот, але голод – не рідна мати – усе забирає, а людина повинна жити, і ми вижили.

 Станіслав Муравський, ветеран війни і праці, інвалід ІІ групи.

Літин Вінницької обл., вул.. Леніна, 41, кв.11, тел.2-12-76.

 Наше село не таке й мале, було понад 200 дворів, хліба збирати майже не було кому, то просили бригаду з Вінниці, 100 душ, які 2 місяці працювали.

 С.М.