Я Клименко Оксана Хомівна прочитала у газеті Сельскі вісті статю 33й голод і пишу вам що я знаю добре цей голод мені було 19 років тоді 33му коли був голод мої батьки жили на хуторі оржицького району Полтавської області батько мав 7 гектар землі була у нас сімя сім душ мама тато і нас 5ро дітей я була сама старша уміла орать сіять усепохазяйству ну 32му році нас вигнали з хати і забрали усе була у нас коняка корова вівці свині тато був принепу червоний пахарь була грамота за високий урожай пшениці червоно колоски і за свині здавав свині по 18 пудов свені і коняка була навсе село мій тато любив свині і коні так його завили у списки куркуля і розкулачили він просив принять у колгосп вони сказали що нам куркулі ненужні вигнали схати у листопаді місяці і ми пішли забрали усе у нас і квасолю в торбинці мині зараз 75 років якби я їх побачила зараз отих каянів то я б їм у пику плюнула ну жаль що їх нема ужевих вони пропали а ми жеві маїмо хорошу пенсію і маїмо добру хату гарний сад і усе у нас є поки що живі тато і мама померли тато наш жив 88 років добрі люди котрі хочуть написать книжку я вас прошу ви буд ласка мене не осудіть може я нетак написала я мало грамотна ну те що було я вам неможу описать це такі давні рани що їх страшно розражати вони так болячі що ніколи не заживають мені 75 років усе добре знаю і нічого незабула так жалко свого молодого житя я любила село свое і землю і хутор. і все прийшлося покинуть а скільки прийшлося вислухать всяких незгод що ти куркулска пика пойміть самі який у мене батько куркуль він хазяйн був добрий сам робив і нас учив ми всі були трудолюбиві знали свої обовязки я незнаю як ми вижили той 33й рік всі жеві осталися після війни я зустрічала тих що забрали послідню квасолю то вони були здивовані що ми жеві ми так робили скрізь були стахновцями були пиридовими робочими

дорогі люди які задумали писать книгу я вас прошу ви мене пробачти що я так пишу якщо мое невлад то ви і необіжайтеся воно боляче я получаю газету сільські вісті і читаю нічого непропускаю багато зараз правди одкрили нам очі ну пізно дорогі звеніть