№ 211

245508

Сумская обл

Великописаревский р-н

с. Яблочное

ул. Горького -17

Кучмий Григорий Денисович

Письменныку тов. Маняку ВА.

Я Кучмий Григорий Денисович 1919 года рождения, из села Яблочного Великописаривского р-на Сумской области.

В 1933 году мне было почты 15 лет от роду, а поетому я был и свидетелем, как из голоду умирали тисячи людей и по большой случайности сам остался жив. Голодная Смерть умертвляла даже целые улицы. где так те места и на сегодня остались не застроенными.

Страх голодной смерти у людей начался ещо в 1931 году, когда начали роскулачивать людей которие были хорошыми хозяевами земли, а точнее их грабили биднейшие, которые нехотели работать, а многих розграбляли только по той причине что они насильно в колхоз не вступали. Наше село роздилялось на сотни дворов, где наша сотня считалась 5я где в нашей сотне были завзятые активисты сейчас уже покойние Коваленко Григорий Арестович (арестончик по улочному) и Комарь Явдоха (кошилька по улочному) которие жалости были лишонние а зверство хорошо освоили и выкыдали просто за руки из своих хат не только взрослых, но и нивчем не повинных дитей прямо на снег в чем они находились одети и посиляли выгнатых по пять семей в самую плохую бедняцкую хату, а если у ково из роскулаченых жил отдельно сын и пускал к себе переночивать батька, то ему было название подкулачник и он был какбы на особом счету со стороны етых же активистов и местной власти

В 1932 году был очень хороший урожай повсеместно. но была беспощадная викачка его у населения етыми же активистами, где никакого внимания не обращали на просьбы взрослых и на слезы дитей, они ходили из щупами из металу, находили и забирали не только зерно но и семена в узолках а также снимали из полок печеный хлеб до последней буханки.

Люди вступали в зиму с 1932 на 1933 год без малейшего продовольственного резерва, где уже каждий человек видил и чувствовал наступление безпощадной голодной смерти, начали товкты в ступах полову чтобы что-то спикти и употребить.

Самая сильная и поголовная голодная смерть началась весной 1933 года, все люди были страшно опухшие, при движении цеплялись за любой предмет чтобы не упасть, вылазили в садки под вышни и собирали прошлогодние косточки из ягод и с жадностью их употребляли.

Начали резать собак, кошек, полевых сусликов (ховрашков) ловили в ставку пуголовков и резали чужих и своих дитей и ели.

Было дано указание если в колхозе или в ково-либо по какой причине подыхала скотина, то разрубовали, обливали керосином и сообщали что падуж от сибирки, ето чтобы люди не откапивали и не ели. И от я лично пухлым и слабым с большым трудом отрыл в яме заднюю часть лошади которую с большой строгостю опридиляли подохла от сибирки, отрезал задьнюю ногу и волоком в мешке ночью приволок домой и варили и ели, чем самим не то что мы не поболели сибиркой, а наоборот, подкрипились и я уже прожил 70 лет

Люди начали голодной смертю вымирать поголовно сперва трупы ещо оставшие в живых родние заматували в рядна (самотканные одеяла) и хто чем и как смог вивозили на кладовище и бросали на верху не закопаным труп, так как рыть яму физически не всостоянии были.

В последствии мертвых мало хто вывозил в кладовище а оставались вымершие целыми семьями там, где хто умер.

По неизвестной причине в совхозе за 5-7 км. от нашего села остались на большой площади не выкопанные сахарные бурякы, куда все хто хоть как мог ходили с мешками и топорами и вырубывали из земли их и нисли домой, где очень многие в поле зимой умирали и их трупы находились только когда уже в жнива косили вырощеные хлеба где я был коногоном в самокосилке.

В колхозе давали по 200 гр. хлеба и очень редкой похлебкы тем только хто ходил на работу, сам хлеб был с малого процента муки и больш туда добавляли макухы (жмих) и муки из свекловичных семенов, много вокруг кухонь сидело и лежало голодных дитей, вожидании можить что попадет поесть но етого не попадало и некоторые умерали там же, а многие шли домой и не всостоянии перелезьть через канаву, умирали там же в канаве и если хто еще был жыв и родных того умершого ребенка, неинтересовался и не искал его.

Голодная смерть добиралась даже и до самых ярых активистов по раскулачиванию людей. Некоторие из етых активистов после Сталинской статьи о головокружении от успехов своим пухлым детям обясняли так-то було наладилась советская власть, а сейчас разладилась, а ето опридилялось ими потому что уже грабить им было некого и надо было работать наровни зусима.

Дошло до розложения массы умерших, было назначено местной властью бригаду с видачей усилиного пайка, чтобы они рили на кладовище ямы большого размера и в противогазах при помощи металлических крюков витягивали из хат и бурянов трупы и подводами свозили в ямы вету похоронную бригаду попал и бывший ярий активист Коваленко Григорий Арестович (аристончик) которий грузил на подводы не только мертвых, но и слабого живого себя чувствовавших жывых, а одну женщину еще хорошо физически себя чувствовала, он силой укинул в сундук и закрил, где она и умерла, только вугоду его ненависти к ней, обетом многие люди узнали и стали хто ещо мог прятатся от его глаз, где и я лично был слаб и безпридельно пухлым, даже лопалась кожа на ногах, узял бризент и находился сутками в бурянах на своем огороде чтобы непопасть живим в яму, где я пришол в безсознательное состояние, и толь благодаря что пришла из совхоза мать, утягла меня на бризенте в хату и дала мне одну, а потом через время и другую пайку хлеба сикономленой нею на работе а через некоторое время наварила принисенных нею сахарных буряков и дала нимного випить патоки, которую она назливала из коритцов придназначеную для уничтожения вредителей сахсвеклы в поле, чем и по причине чего я и остался в живых, так как подошло время что начали наливатся колосся жыта в огородах и начали все люди ети колосся резать сушить и товкти в ступах что бы сварить похлебку, но однако спокойно ето неодходилось, в поле были построени густо и високие вишки для наблюдения что бы не резали люди колосся, множиство было поставлено обьежчиков и было дано им указания ходить по хатам и забирать с горшками вариво, а виновных на несколько дней сажать в приспособленную камеру в колокольни церквы, где сидела и моя мать по распоряжению и ходатайству тогоже самого Коваленка Г.А. (аристончика) а много было так, что попавшие в церковную камеру, додому неприходили и нихто не знал где он.

Многие люди уходили в поле мняли колося и зерном употребляли стакой жадностью, что розривались желудки и там же умирали.

Подошла уборка хлебов, начали в колхозе варить погущий суп и давать по килограмму хлеба каждому на день, стал народ иметь человеческий вид, а косени 1933 года хоть и очень слабо были одеты, обуты и в осень плохих жиличних условиях, но начали со слизми от радости плясать, спевать и хвалить отца и учителя, любимого и мудрого нашого вождя И.В.Сталина, котрий своим указинием, голодной смертю подавил на украине много миллионов людей, а в через небольшой период времени в 1937-1938 годах погубил десятки миллионов больших и славных людей.

Моя жизнь уже подошла к финишу, а есть люди и постарше меня, однаково нет предела радости в том, что хотя и трудно, но возрождается история, куда уходит и голодовка 1933 года, которой врядли когда и при каком строе она была.

Говорят что надо так прожить жизнь, что бы не было обидно умерать за прожитое, нет, ето сделать нашему обиженому человеку не суждино ибо жизнь прожита всю жизненую дорогу только в страхе, нищите, и вупорном и безплатном труде, жалкувать за жизню многим не приходится, не дай бог ещо вернится Сталинщина.

Я думаю что врядли мое написанное о прожитом будет освещено в историю но я описал хотя и не все в прошлом тревожном но так, как оно было, а я был свидетелем и мучеником того времени.

Прошу извинить за обширность написаного и неоставить для меня безответным.

С уважением [підпис] Кучмий Г.Д.

Мой адрес.

Сумская обл.

Великописаревский р-н.

с. Яблочное,

ул. Горького -17

Кучмий Григорий Денисович