№ 209

281480

Хмельницкая обл

Старо-Синявский р-н

с. Лисановцы

Козинчук Н.О.

міні 77. років. ячитаю сільські вісьті. я мало грамотна як прочитала шопиши шугай ольга пилипівна сумської обласьці. як вона ратувала людей відголоду. крала сало і несла додому, а комсомольці копали попід пічами і скільки ти врятувала від смерти. в людей заберали а себе спасали бо звас ніхто ниспух і нивмер вам голоду нибуло згоршків витрысали і собі забрали. жорна били ступи рубали так людям збитки робили. лахи заберали заналоги люди голі і голодні війшли вголод 32. А в 33. м вже падали почують шо конячка згинула ідуть сокирами рубають волочут буряни збирают а їх шей нибуло бо май місяць то ше холодно. і за шо хлібороби так страдали. 7. своїх 1. чужий гарно одітий з папкою заходять вхату і коверають скрізь і вегонят схати а дядько обізвався написали пакет вруки ниси враійон як поніс так і невернувся там зним розправились такі були вороги народу зате шо трудився. а вони бігают шоб вруках якась бумажка була шоб чимось служити людей вничтожили самі проживали. влюдей забрали для себе це так радянську владу строїли. як пише комсомолка шугай шо ратувала бо сало крала шей приказує шоб тих людей ниспоминали. которі були забрані. а зашо зате шоробили коло хліба. ахліб 2. нироди а раз врік. ольго пелипівно поясни як аврам вбив свою дочку. іше про ту молодицю шо варила сина для гостей. і ти ше залякуєш. ни здумайте підтверджувати свої думки автерететами. і невнушайте другим что нерозомієте ше друга така шо рятувала людей списали.

Марушкевич. черкаської обласці. люди добрі шо ви зачіпаєте заживе. як тяжко це споминате а вишей хвалитеся шо ходили спіками долюдей сором вам завашу хвальбу і зате шо ви перечити затих людей шоб низгадували. вас дорогі кращи будут згадувати.

Мені дуже тяжко писати, згадувати те горе шо було а як прочитала шо пише шугай і взялась своє писати кого вона вратувала тими піками тільки себе і свою родину вмени в 32 тільки була одна дитина і чоловік і його батьки батько помер зголоду. Я нискажу шо вмени шось брали ни було шо брати мій чоловік був бідняк

ашо в 34. похторалось другі знайшлися хазяї і позика і налоги мясо яйця задериво плати вже друге начальство, вже люди чуть відійшли і знов це саме

Люди тяжко робили все вручну. машин не було і так далі вже в колгоспі щось получали і так помаленьку відходили як повоєні роки 47. теж був голод но короткий ни дуже страшний. а шо мясо молоко яйця здавай курки вдворі нибуло. а вкого була корова заберали і че заналог чи замясо чи запозику. позика посвої охоті авони силою которі люди раниш вколгосп записались то тих чуть минали а шо цих бідняків схатів повигонили пішли посвіті

ябіди теж зазнала сімя велика 9 дітей старший 32. г. аті менші найменша 54 г я получала на 9 дитину 5 рублів в місяць до пяти років. а зараз яка допомога. надіти. вясла ниходили свекруха гляділа апотім одно одного бавили. попідростали ходили на роботу шоб вшколу шось купити а було в школярів разом ішли вроки сядут робити вечіром сьвета нибуло якась блимов очка всі голови позгинают а я стою надними шоб голови низагорілись. слава богу всі виросли дуже нидоїдали зате тепер гарно живут кожне собі найшло місце і кусок хліба. мене жалуют палива привозят і всяких продуктів я сама батько помер. нихочу їхати ні докого

хочу бути сама хай вони домени приїжают в хмильницкому близько від мени

якщо вам моя адреса потрібна то така

Хмельницька обласьць

старо-синявский район

с. лисанівці

козінчук надія онуфріївн. пробачти я мало грамотна