№ 212

Винницка обл.

Барський р-н

ст. Копай

с. Зелене

Андреева Ольга Ф.

Мама розказувала про 33 рік то був страхітливий рік у дома небуло нічого ні корови ні свинки тільки старались люди щоб вижити сильно був грабйож людей сховала мама у горщик пшениці під стріху на горищі знайшли забрали на село таких два було зараз є їхні діти і онуки і наверно щоб змінялася власть так само дерли з людей як їхні батки сама я з 36. після голоду народилась але батьки які мучені були є з мами старе фото так страшно дивитись тільки очі та брови а то скелет. а я запамятала свій вік голоду та не тільки я а весь люд і що ви думаєте ще з тих 33тіх родів зять колишнього грабіжника грабував у 47 р оце він мені запамятався можи і ще би прожив але видно люди прокляли його ви знаєте я пишу а у мене чомусь вся нервна система так розходилась що аж руки стали труситися при згадці за нього він тата і маму опять грабував царство йому небесне я пам’ятаю вже добре суляв у груди мама падалі опять вставала бо він забрав десь коло 3-4 кіл зерна мама видирали а тато спухлий лежав у хаті це був 47 рік также само мама і батько їли гнилу картошку губи лободу як могли тільки би дожити до жнив до хліба до святих колосочків а як хотілося хліба пробачте я тільки трошки написала. прочитайте і знайте як жила наша багатюща Україна і в 33 і 46-7 в голоді холоді в злиднях нещасних зате був тов. Сталін наш батько дорогий котрий грабував Україну а народ його жив щасливо багато. аж тепер я трошки витріпалась та вже і сили немає трудилась у колгоспі пробачте трошки мені нерв всівся будьте здорові хто прочитає