Я жителька с. Бороданів Богуславського р-н Київської обл. Прочитавши статю в сільських вістях про 33 рік як стали викривати злочинців які чинили голод. Прочитавши оце я немогла ночами спать. Таке горе ніколи незабудеться. Була війна 1941 р. страшна каждий думав що може не вбють а голод це було друге прожив день а завтра щитай немає тебе як кожній людині хихотілося помірать наше село невелике 200 дворів з якого вивезли в обші ями 350 мертвих цілими семями вимирали і зараз живуть в Бороданях помошніки Космач Михайло Іванович і в багатьох селах которі забірали до послідньої квасолини. Він знав для чого це робиця якби він знайшов в оселі людини центнери хліба можна подумати що це було приховано або вгроблено а яякщо найти глечик квасолі і забрать то все понятно для чого воно робилося пройшли важкі роки настали другі прийшли брата німці і цей же примилений помошнік Космач М. І. пішов служить гітлярові якщо було зайде в хату німець вигонить копать окопи то німця можна обмануть хворий чи нима в що взутся а от Космача неможна було обдурить добре служив усим властям за щой заслужив сьогодні получать пайок як інвалід який точно заслужив.