Лист гр. Гришко Катерини Федорівни з Харківської области Краснокутського р-на Пархомівський р-п. вул. Докучаєва 11 я виписую газету Сильські Вісті й читаю в ній багато інтересного й прочитала за 9те грудня 88р статтю за голод 33гор я хоч тоди була ще й мала було міні 12 років ну я його добри памятаю як ходили по дворах тоди їх називали ударниками й шукали в людей хлиб и забирали скрізь пиривиртали все и жилизними щупами так називали пробивали землю надворі в сараях у хатах шукали чи нимає закопаного хліба й скрізь по чирдаках лазили у нас на чирдаку на хати була квасоля вони забрали а мати кажи навіщо ж ви хоч квасолю бирите а вони кажут такий приказ щоб забирали все я ходила в школу а тоди висною покинула школу й пішла на роботу який з мени робітник був ну треба було йти їсти хотилось а там варили якусь баланду й хліба давали тоді казали попівфунта там уже нипитайти який хліб був ну щитали хлібом у той час то я бачила скільки людей померло з голоду полят поки є сила а як знесилія вже робити нидают ничо їсти і вони асобино жінки сидять у полі біля куріня й очима нічо нибачут і встати ниможут пухлі і в полі й ночуют хто залізе в курінь а хто ниможе лижить біля куріня ну аде хоч мало плутались ходили додому наніч а на ранок було вийдиш а їх уже душ десять або й більше лижать неживих приїжае підвода забирають і кидають їх усих в одну яму ями копали здорові і то душ по 40 по 50 в адну яму ад нас недалеко було кладовище і ми малі ходили дивитись і тоді місцеви руководство ни турбувалось за людей начи так і треба було був один чоловік на колгосп я знаю той що збирав людей мертвих йому давали більше хліба я помню на його казали Боровик Микола іто було їзди по дворах і собирає були такі що ще живі ну лижали вже нибуло сили встати і він їх забирав вони просятся що яже ще живий нибири мене а він кажи все рівно міні по теби їхати як ни завтра так після завтра й було заглянеш у яму а їх багато ще ворушится й нікому нинужні я нибачила а казали що два чоловіки ну я їх знала так вони тоже попали живими і задумали вибратися з ями і адин помагав другому кажи ставай на мени вилазь а тоді міні поможиш так той виліз і пішов а тому нисххотів помагати таке тоді время було що ніхто нікому нинужен було таке що й їли люди людей і своїх дітей і багато дітей осталось сиротами і багато кидали їх де прийшлось на вулицях кажни шукало собі їсти ну наша сім’я розїхалась з дому астались ми в трьох батько мати і я а старші хто в радгосп хто в місто Харків і такі асталися живі ми тоді жили в цьому районі в Кранокутському тільки в силі Колонатєві.

Ви міні будь ласка пробачти можи я ни так написала бо я ниписатиль а проста робоча робила в полі на фермі 25 років маю за роботу нагороди січас на пенсії уже міні 67 років ну газети читаю і ришила написати на риск як пройди то я буду вдячна типер я прошу як що можно напишіть міне на яку адресу писати в Сільські вісті на виселу ниділю я люблю читати ту сторінку й сама знаю багато прислів’їв до побачення пробачти що нитак пишу первий раз

прошу дати відповідь