Шановні товариші!

 Нещодавно я дізнався, що спілка письменників збирається написати книгу про голодний 33-й рік. Звертаються до жителів-очевидців допомагати їм. На той час я, хоч був занадто молодим, але та трагедія закарбувалася на все моє життя. Ми, підлітки, того часу не мали уявлення, що наближається трагедія. Голод 33-го підкрався по-злодійськи, наче хижий звір. Мені здається,що 32-й рік ще не передвіщав такої трагедії, адже він був не зовсім неврожайним. Нас у батьків було шестеро, одне від другого на два роки менше. Найменшому Володі йшов четвертий. Старші мріяли про школу.

 1932 рік він мені запам’ятався дуже добре. Щойно виповнилося 8 років, йшов дев’ятий. Батьки мали шість десятин землі, власними силами обробляли. Зібрали непоганий урожай, розрахувалися з державою, призхапаслися посівним матеріалом. Зберігали його у невеличкій коморі в закромах.

 Взимку цього 32-33 р. одного разу приїхав у наше село уповноважений Котула (?) на чолі валки підвід у супроводі двох працівників НКВС для викачки хліба у одноосібних господарств. Із подвір’я до подвір’я бігав уповноважений, потираючи руки від задоволення.

 Прийшла черга і до нашого двору. Влетів Котула, наче навіжений, крикнув на батька: «Ану відкривай, показуй, що в тебе є!» Комірчина була закрита на замок. Тоді уповноважений схопив лом на підводі, зірвав замок і вдерся у комірчину. Зерно, яке там лежало, забрали «під метьолку». На підводах люди були не місцеві. Погрузили зерно і увезли.

 Батьки просили, умовляли, щоб хоч для дітей залишили, а у відповідь почули погрози: «Що, хочеш на Соловки?» Мати заливалась слізьми, у ноги падала, благала, та це на них не подіяло. Вони робили свою чорну справу.

 Навесні 33-го почали даватися взнаки нестача харчів. Добре, що картопля добре вродила, та ще й корівчину мали. Мабуть, це нашу сім’ю і врятувало. Непокоїло батьків, як дальше жити, адже до нового врожаю ще багато часу.

 Тоді батько подався у сусідній район до Богданівського бурякорадгоспу, де в одному із відділків Рокити керуючим працював Петро Опанасович Подолянчук. Він батькові порадив: «Відправляй дітей до нашого відділку, ми організуєм триразове харчування і забезпечимо роботою». До відділку було недалеко – лише один км [кілометр],

 На слідуючий день у супроводі батька ми із старшим братом приступили до роботи. Все було так, як обіцяв керуючий. Харчували дітей триразовим приварком і 400 грам хліба та по100 грам бринзи овечої.

 Дітвора із навколишніх сіл лементувала на подвір’ї відділку, роботу виконували неважку, посильну – вирубували бур’яни на посівах пшениці, а коли посіяли цукрові буряки і з’явився довгоносик – збирали його на плантаціях. Жвавіші хлопчаки носили воду жінкам, зайнятим формуванням рослин. Це так тривало майже до настання жнив. Під час збирання хлібів колосочки збирали, збирали снопи, зносили, а старші у копи клали.

 За цей період діти зміцніли, пожвавішали. Хліб ділили так, щоб вечером і меншеньким додому принести.

 Коли згадую цю традицію, наливаюся щасливим болем, та найбільше завдячую чуйній людині Петру Опанасовичу Подолянчуку, якого в 1937 році було репресовано і подальша доля невідома. Мати доглядала меншеньких, від голоду попухли ноги й руки в неї. Сім’я була врятована. А були такі в селі родини, що повністю повимирали. На їх подвір’ях сумно вили бродячі собаки та пегукувалися попу гаї (сичі?).