Я жителька с. М-Лисівці Сквирського р-ну Київської області Левчук Марія Ів. Мені 64 роки, я була ще маленькою, як началась ота «хліброзверстка» та хлібозаготівлі у селян. Хто зразу записався в колгосп то ще як то жили, а хто ні (по своєму непорозумінню, наприклад як мій дід, йому було 80 років), а батько ще не дуже мав право в хазяйстві. От і пішла грабеж: у старців з осени забрали хліб який був, картоплю їстівну і насінньову. і зовсім дрібну. Нічого в погребі не лишилось, Дід жадав навколішки перед «активістами їх було у селі штук із 6 : «покиньте дітям хоть дрібненьку картоплю – забрали всю. Потім приїхали підводами, забрали цибулю і часник, прядиво і сушені фрукти і, це не тільки в нас одних у половини населення, но де вони дівали це все, може зерно куди й здали но остальне все між собою ділили, а ми лишились голі і голодні і десь із березня 1933р. почали гинути люди в нашому і навколишніх селах. Сім’я вимерла – лишилась я семирічна і вагітна мама. Вона опухла родила сестричку (яка 10 день прожила) і мама мало вже дух не віддала богу, злягла почала лопати шкіра на пухлому тілі особливо на ногах. Вже началась весна квітень-травень я пішла пастися на бур’янах (їли лободу собачу, щавель конюшину, коріння татарського зілля) Я бігала від однієї тітки до другої – побиралась сама у лежанці варила що випрошу і матір лікувала – рвала канунір – мати-мачуху і подорожник – обкладала ноги, які взялися гноєм. Потім почалися «жнива» - мій батько засіяв півгорода жита з пшеницею і я його зрізала сушила в печі, м’яла і терла бутилкою вже жарене зерно і так дожили до жнив. Моя тьотя вижала цей суржик – нажала три копи з половиною снопів. Мати не піднімалась аж до кінця серпня, змолотити було нікому, а в нас був головою с. ради Краєвський, (він уже помер) бере двох молотників і третього «виконавця» і приходять говорять: «Нас прислав голова, щоб змолотити ваш хліб і здати в комору колгоспну» (бо сказав він до мами, ти помреш а податку не віддаси то це буде за податок. Я ж, мала, бігаю біля дядьків радуюсь - хліба мені дали з’їсти. Я ж його понесла маму почастувати, як приходжу, а вона подерла собі очі, рота, лице руками, бо не ходила, коси на собі вирвала і обкровавлена упала з тапчана на землю, Я в плач попросила дядьків – підняли маму (спасибі і суржику 3 відрі принесли вкридьки і говорять: «Параско це ще ти думаєш і вижити?» забрали хліб і оставили солому. І ми вижили, мама почала ходити – пішли ми з нею на поле вже у вересні, ходили збирали після людей квасолю, біб і перекопували ямки картопляні і того мали 8 кг – бобу, 8-кг – квасолі і мішок картоплі, і це був запас на зиму і до жнив. Мама пішла в колгосп на роботу, а ночами пряла прялкою, щоб заробити відро буряків чи капусти. Отаке було життя моє і всього села, жили тільки «активісти» а людей у селі було 300 хат вимерло 750 чоловік, на одній нашій вулиці – 20 хат – померло 32 чоловіки – більшість діти. Це страхіття я носила у своїй душі до цього часу. Даже людоїдство у селі було, наприклад, наша недалека сусідка – чоловік помер осталось п’ятеро дітей – вони по одному умирали а вона їх порубає і їли пока всі не кінчились а потім і сама померла і це не поодинокий случай їх я знаю 4. Голод це страхіття як його і передати, люди падали на дорогах засмірджувались у хатах і була спеціально виділена арба і чоловік, який возив мертвих, приїде до хати лежать мертві і ще котре і ворушиться так він його живим забирав і відвозив у «братську могилу, яких у нас на цвинтарі є штук 4-5 а як все поодинокі, звозили по 5-6 день у кагат а потім наповнять і закопували отак у нас робилося Я все це пам’ятаю жах і страх дитині у 7 років. Репресію тоже помню у нас був один чоловік – робив конюхом мав сім’ю 5 дітей і їх двоє, ще й овечки доглядав (їх було тоді мало) а головою с-ради був у нас Приймаченко Григорій Ол. (умерший уже) так він усе його пользував; то соломи привези то дров то підстілки, так його допік, що він йому сказав: «Старцям лакеї одказані». це було в 1936-році і його реприсірували і ще трьох з нашого села, но живого нікого не оказалось. І це все робилося в селі наче воно так було й треба. Ніхто не бив тривоги ніякої допомоги хто міг той вижив. Та й зробіть висновок і Сталін винен но і свої люди, де їхнє милосердя? Ветеран праці

З повагою до вас Марія Ів. Левчук