#172

Залишив у памяті 33й голод.

Сама я 1923 року народження ну ті маменти памятаю це починалось у 1923 р. уже було холодно а нас було 6 дітей батько мати і бабуся не одноразово приходили ці так називалися буксіри вони позабирали хліб зерно я цього разу повели корову із двору як сі час її бачу була червона і теличка така сама а ми усі 6 ро. стояли на полу вікна і плакали що не буде молочка а в хату зайшло багато дядьків і це лишилось у пам’яті один зних каже і родичі мої літають по хаті, а в мене було два старші брати вони ловили снігурів, поживуть у хаті потім цих випустять а других половлять так ловко вони в хаті щебетали, а ми бабусю питали а чого той дядя на снігурів казав родичі, а бабуся каже не знаю ну цього разу уже не боло чого брать і вони виганяють нас із хати ми білші перебігли по снігу босі у сусідню хату а дві дівчаток були малі, то їх віднесла тьотя котра була із цими буксирами а потім нашого батька підїхав чорнии ворон і забрали ми більше не чули і не бачили нашого батька а матір теж забрали посадили а потім привезли в село матір судить а мені захотілось до матері і повела мене тьотя ну я тільки зайшла туди в хату і побачила маму і побігла до неї ну був такий комсомолець що ухватив мене за лахміття і потаскав до порога люди мене підхватили а він повернувся до моеї мами заплював очі і каже людям плюйте на неї всі вона Марія Магдаліна, мала звалась Марія, матір забирають а нас шестеро і з нами бабуся, батькова мати і живемо ми в сусідів тут же удова і три хлопці і під весну почали дохнути коні і ці хлопці ходили на очереді стерегли як притягнуть коняку вони обрізують мясо, і так ми дожили до зеленого і ось повернулась наша мама уже був 33й і вона не видержала і померла і помер найстарший брат було йому 17 р. і девочка, а нас четверо зосталось нас тоді годували в яслах а жили ми тоді, манюня була хатинка чоловік виїхав і покинув хату ото ми там жили і була маленька сестричка вона уже не могла ножками ходить а ми її не подужали нести оставили тут у хатці коли ми повернулись із яслів, ніяк не можна цього ужасу споминать ми її найшли у плиті залізла у плиту їла уголь бо повний ротик був угля їй було 4 роки так нас лишлось трое та нас називали патранами, дуже нам було тяжко, нестане бомаги щоб уже все описать а ось були радісні хвилини я не знаю як можна назвать ту людину, того чоловіка чи він був бог, чи рідний батько П.П. Постишев коли нам на октябрскі свята вручили посилочки на плаття на кохточку і кульок канфетів, я вам не опишу і не роскажу ції радості ну не довго була ця радість два раза і все і я скільки живу і все прислухаюсь щоб де проізнеслось імя ції яб так назвала дорогої людини ніколи не чула і нікого не наважувалась попитать хто і де цей чоловік і так нас лишилося двоє із ції сімї, брата як освободили від німецьких окупантів взяли до армії а він не повернувся додому та все читаю сільські вісті де пишуть червоні слідопити щоб хоч узнать де його могила. вибачте пожалуста що н грамотно

моя адреса:

Полтавська об.

Миргородский рн

с. Зелений Кут

Тулинска Олександра Олексіевна.