Дорогий товариш! Я в чора в газеті почитала статю про те, що вам треба кой що за 33 год.

Я народилася в 1923 р. в с. В-Вільшанка Васильківського р-н Київської області.

У 1928 р з брушного тифу помер мій батько. Мати не довго плакала за чоловіком тай покохалась у друге. Прейняла вона собі парубка який жив недалеко від нас. Були у нас 2 коняки і лоша і корова. У 30 р народився в матері хлопець який проживає на Чкалова 6 в Києвіж. У 31 р народився 2 хлопець. Нас дівчат осталось 2 сестра з 1916 р. Одна коняка унас пропала була потна і її закусали поли.

Було поле треба було робити. То сестра матері з своїм чоловіком продала вишні і оддала мої матері в позику гроші на коня. Коня так і не купили. А до матері сестри ночю постукали в двері і потребували гроші. Хазяїн побачив, що злодії а грошей небуло дома не пускав. Вони вистрелили і вбили його, а самі зайшли в хату далі спали діти на соломі, начали требувать гроші іздівались збивали запалили солому і так розійшлися. Незнаю точно в якому році начали грабить куркулів. По сусіцтву унас жили люди їх називали куркулями хоть вони були такі як і всі. Вони донас заховали зирно но доказали і прейшли у ранці забрали і у нас що було.

Тоді стали забіжать коні в колгосп і корови упряж, вози. Здали і ми. Корови скоро повернули назад. А коні остались. За зіму коні пошти видохли з голоду. А которі осталися раньої весни вигнали в поле у яр де була нескошена осока. Пішов холодний дощ коні грузли в болото і всі там пропали. Которі були слабі ті вигнали вліс який був рядом с колгоспом. Вигнали і нашу коняку в ліс. Коняка знала дорогу до хати то і начала іти. До хати вона не дойшла то упала в ярку. Чоловіки взяли палки підняли її алеж вона стояти незмогла і палдала. Нею зайнялися діти в тім числі і я. Ми рвали комиш бо була вже весна листя з дубкив яке на зиму неопадае. А здому винисти соломи було строго запрещено от закону. Коли коняка піднялась то прийшла до хати. Її закрили у теплий сарай дали їсти то прейшли голови колгоспу і сільради ізбили батька і сказали що він украв коняку і веліли одвести її назад алеж вона преходила то її завели в ліс і там вона осталась жить. Прейшла весна поле гуляло робочой сили небуло. Городи копали хто скілько міг. А на зіму начали мерти люди з голоду. Ходили злодії. Продирали стріху. Підкопувались лазили через вікна. А все ж це нічого недавало. Мы зіму пережили кое як. А прейшла весна Мій отчим поихав в Кацапщину по кукурузу. Кукурузи привіз він дуже мало, а превіз пів мішка сухої риби бичків. Мы жылы в лісі і нас спас ліс. Начали копать корінь кінського щавлю крапиви рвали котики з лісчини липу шморгали бруньки це все тушили з рибою. Кукурузу посадили. Сіяли в городі буряки, моркву що було з сіменов.

Тоді у нас телилась корова і вже стало легше. Корову ми спасли од злодіїв. цілу ніч по одному неспали. На вікнах в хаті були рішотки. Мого отчима померли од голоду батько 2 сестри і 2 брати. Один брат поїхав у Київ по хліб і попав під трамвай одрізав ноги, і помер. В кожній хаті умирали є такі що їли свої діти хоть мерли, а діти оставались. ніхто нікого неміг пожаліть. Моей матері брат коли в його помер батько жінка а остались 2 дітей то він забрав хлопца і десь пішов з ним то вони спаслись а дівчину привів до нас, алеж ми її не спасли Один чоловік помер у нас на гною. Один в хаті.

Дорогой я б дуже хотіла з вами поговорить і я преїду коли буду у брата на Чкалова 6

Я вам багато розкажу. Наверно будн 10 томів.

Досвіданія. Писать єщо

Пробачте немає саме бомаги.

Прізвище голів. Голови сільради Корніенко Каленик Касянович, а колгоспу Назаренко імя незнаю. Хата що звалась куркульською стоіть і досі. Можна подивися скудова щетали куркулями. І грабили забірали хліб серед зіми картоплю а в колгосп корма коням було брать запрещено. І робочу сылу згубили за одну зіму. Так командували наші сільські комун грабели млени хто якийсь клумак хотів змолоть Перестріли мого отчима на дорозі він ніс наплечах до млина то відняли. Прейшли до хати Буренесь Йосип і д.р. Забрали матері тапки. А свиту ще мого батька мати послала на піч і ми сиділи на її то невзяли.