№ 160/266

287 020

Винницкая обл., г.Казатин,

ул. Склярова, д.4, кв.19

Корупию И.В.

 В книгу-меморіал» "33-й: голод"

Корупій Іван Васильович, 1925 р. народження,

м.Козятин, вул.Склярова, буд.4, кв.19.

Події 1932-193З років залишили в пам’яті страшні спогади.

Мені було 7-8 років в той час. Батько мій, Василь Тимофіевич, в числі перших вступив до колгоспу "Спартак" в селі Вільшка Брусилівського району Житомирської області. Він здав у колгосп двое ко­ней і молодого лошака, а вдома лишилась одна корова. Не легко тоді було колгоспникам, адже на трудодні нараховували за рік по 250-300 грамів на кожний трудодень. Грошей було так мало, що не було чим заплатити сільськогосподарські податки, а на трудодні нараховува­ли по декілька копійок.

Та ось наблизився 1932 рік. З осени все зібране в колгоспі зер­но було вивезено на хлібозатівлю, потіш почали забирати зерно і в господарів, особливо у тих, хто не вступив до колгоспу і мав ще свою землю.

Зима видалась холодною. Дров було обмаль, а здебільшого топили в грубках і в печах соломою. Холод та нестача харчів дали себе знати на весну. По селу начався повальний голод. Люди мерли від голоду.

У нас в Києві у міліції працював дядько Ілько Олійник / у Ленін­ському районі/, який допоміг моїм родичам, а своїм сестрам Геші та Олені здати їхніх дітей у дитячий приют, щоб не новмирали голодною смертю. Так в Кагарлицькому дитячому притулку опинилися Пузенко Ніна, Ганя і Микола. .А ось Захарченко Олександра і Дмитра так і не узнали, куди вони були направлені.

У нас дома сули ще два брати-близнюки 1930 року народження.

Щоб якось вижити батько почав молоти залишки від качанів кукурузи, а мати пекла з них млинці. Те малача не могла цього їсти, а в батька розпочалась кровотеча. Мати занесла в "Торгксин" свої обручки і сережки з золота, за що виміняла декілька кілограмів різної крупи, якої вистачило на декілька днів. Десь, в кінці квітня отелилась наша корова і розпочалось спасіння від голодної смерті за рахунок склянки свіжого молока.

В травні я уже погнав корову в поле і пас її разом з своїми двоюрідними братами Миколою, Василем та Леонтіем. Тут ми кожен день мали змогу зварити в казанку макухи і пости її, як делікатес того часу. А коли стало дозрівати в полі жито, то я потайком зривав колос­ки, обпалював їх на вогні, витирав і приносив додому, щоб розділити порівну всім у стакани, а мама потім наливала молока і у нас була житня каша

Пробувала мама пекти млинці із "кінського щавлю", та не я міг я їсти їх, а дорослим приходилось їсти, адже потрібно було, ще й на роботу ходити в колгосп. В цей час проводились роботи по меліорації болотних полів. За тяжкий труд видавали пів буханки хліба, який чоло­віки несли до своїх дітей і жінок.

А один раз матері її знайома Маша дала мяса, говорячи, що це її дівер забив кроля. Та не кинулись в нашій сім’ї до цього мяса адже мама знала, що Маша Гаврилюкова страшно голодає і що в них ніяких кролів немає. Тоді наша сусідка Пузенко Семкліта запропонувала, щоб провірити, яке це м"ясо: кроляче, чи собаче. Якщо кроляче, то її собака Нерка накинеться на нього, якщо ж це собаче м"ясо, то собака пробіжить мимо.

Поклали на бумазі м’ясо на дорозі і відпустили з прив’язі Нерку, яка пробігла поруч з куском м’яса і не глянула на нього. Так було виявлено, що то собаче м’ясо.

Мене послали занести це м’ясо назад до Маши. Я швиденько прибіг до цієї хати на вигоні в селі. Двері були закриті, в хаті темно. Мені стало страшно, адже я знав, що її брат був бандитом і страшним злодієм. Я поклав той кусок собачини біля дверей і побіг назад, а в цей час дома почався переполох і злякались, що ці голодні люди можуть мене вбити і з’їсти. Назустріч мені вже біг батько і мама.

Ще довго було до збору нового урожаю і жителів села можна було зустріти на картопляних полях і кагатищах, де йшли пошуки перемезлої картоплі минулого року, яка вже стала кусочками крохмалю. З цього крохмалю робили їстивні млинці, а також крохмальні суп,

В цей час в колгоспі було організовано одноразове харчування в їдальні. Варили в основному борщ із конюшини, для чого кожен день до їдальні приводили хуру скошеної зеленої маси конюшини. Тут її обшмор­гували, подрібнювали і варили в великих котлах, додаючи туди трохи мороженої картоплі, або зерна викі. А в обід, зголоднілі колгоспники, поїдали всю цю продукцію колгоспних кулінарів, щоб не охлянути зовсім, на колгоспній ниві.

Було у нас харчування і в школі в зимовий час. В цій же їдальні ті ж блюда, від яких вивертало все нутро.

В дні голоду померла в дитбудинку Ганя, а Дмитра і Олександра так і не знаємо де поділись до цього часу. Ніна зараз проживає в Києві, а Микола вже помер. Померли тоді Пузенко Опанас, Захарченко Михтод, у якого була сім’ я з Восьми чоловік, але його розкуркулили без висилки.

З настанням жнив у нас в городі був свій посів жита і пшениці, що і спасло нас від продовження голоду.

Крім цього нас постійно підтримувала вчорашньою іжею наша баба Єфросина Корупій, яка жила з дочкою - ланковою колгоспу Наталкою. З того часу для мене завжди любимим став вчорашній борщ, в якому на­кипіла картопля та розварена квасоля придає смак, якому нема рівних.

Та ці св’ята були не так часті, адже там тоже варили тільки для себе і не часто залишався цей смачний борщ.

Страшним лихом в той період було вбивство в селі діда з бабою, їх по вуличному звали Горіли, яке вчинив сусід Бас, після того, як його пригостили в своїй оселі ці старі люди. Вбивши їх, Бас виніс до себе все з скрині і підпалив дідову хату. Так вони обоє і згоріли в хаті. Потім вбивцю судили в селі, але що йому присудили, не пам'я­таю.

Щоб не вкрали нашу корову, у нас вхід до хліва був через кімнату у хаті. Та і при таких мірах злодії не раз поривались розібрати стіну хліва, щоб викрасти корову, але вони боялись батька, який був хоч і інвалід другої групи з імперіалістичної війни, досить кмітливим і сильним в протидії з ними.

Дуже справедливо наголошується на те, що потрібно установити всіх, хто загинув від голоду в 1933 році, щоб це було нагадування всім прий­дешнім поколінням про тяжкі сторінки нашої історії, яку творили наші «вожді» в Кремлі після смерті Леніна, в боротьбі за високе крісло в Кремлі.

Корупій Іван Васильович, учасник Великої Вітчизняної війни, учасник Параду Перемоги в Москві, голова ради ветеранів війни і праці Козятинскького району.

[Підпис]

4.01.89 року.