№ 192

Київська область

Переяслав Хм. р н.

с. Дем’янці

Н. А А.

Добрий день тов. Кульчицький С.В.

Декілька разів мені доводилося слухати ваші лекції, читати публікації про голод 33-го року. Тому, як вчитель історії, як колега хочу Вам допомогти. Я сам обходив не один десяток бабусь, на уроках історії в школі загадав дітям, щоб вони розпитали своїх дідусів і бабусів про голод 33-го року. тільки щоб не [п]лутали його з голодом 47 року

Найбільш цікаві розповіді двох бабусь я записав.

1. Петренко Ольга Кирилівна 1905 р народження. Розповіла мені, що в нашому селі було дуже скрутно з продуктами в 33-му році. Працювала вона в колгоспі ходила на роботу, там давали на трудодень стакан (якогось борошна). Це борошно засипали в казан і варили юшку. Так і жили з юшки. Їй повезло у неї в хаті стояв на квартирі вчитель з міста, який був уповноважений по вивозці хліба. Каже розумний дядько, план вивіз і більше не старався бо жалів людей.

Людей померло в нашому селі 600 чол. питаю звідки такі дані каже голова сільради по секрету сказав. А взагалі тоді багато не болтали. Бовтуни зразу були на Соловках. Які причини голоду і сама точно не знає. Вроді і врожай був а зібрали і забрали. Ноччю ходила колоски збирала. Що вижити всі тоді ходили на роботу тоді ледачих і хворих не було як зараз.

Більшість хто був у колгоспі той вижив, бо там ще щось давали, а хто не хотів у колгосп помирав. Її свекор разом із сімєю помер, бо вивезли увесь хліб у нього, ще й підміли.

Хто мав які речі брав їх і їхав в Росію за продуктами. Гарний у неї був платок, туфлі і намисто виміняла в Росії, два пуди жита і 2 великі паляниці Приїзжає додому, а діти пухлі з голоду плачуть. Кажуть, якийсь сусід не вернувся, хтось його мішок з поїзда скинув, а він за мішком так і впав.

Їли вони тоді різне, сильно не розкошували – мішали у борошно кору з дерев, очищені кочани кукурузи, перетирали і товкли. Оце був такий хліб. Осіню ловили всіх котів і собак і пацюків – їли все. Люди ловили у їхньому березі ополоники (личинки, жаби) варили і їли. На кутку людей померло багато. У баби Дем’янихи – 5 дітей. Покійників не одягали а просто в рядно і відтягували на кладовище. Ями копали не глибокі і часто в них ховали по 2-3 чоловіки

2. Щербак Домінікія (Домаха) Євдокимівна 1903 р. народження

Вони вижили бо дід робив у колгоспі і повишений трудодень получав. Її дуже запам’яталось як сусідські діти приходили і забирали картопляну шелуху і об’їли всі у них порічки (червона смородина). На хуторі в нашому селі була така сім’я що з’їла свою дитину. Їх пізніше вислали в Сибір більше вони в селі і не появлялись. Коли люди про це дізналися то чуть їх живих не розірвали. А вияснилось це просто сусідка почала полювати за хлопцем. йому було 6 років. Їх і запідозрили прийшла міліція, а в них у бочці дитина засолена.

Після цього в селі трохи більше почали давати в колгоспі на трудодень.

А взагалі сліди 33 року і зараз видно на кладовищі могили маленькі без хрестів і то дуже багато. Казав дід, що у нас ще не дуже а на півдні України повимирали цілі села він туди їздив.

З повагою Непорожній А.А.