Уважаемий Володимир Антонович

Я Мотузко Иван Иванович 1913 рожд член КПСС 1940 г. участник Великой Отечественной войни, в том числе 220 дней находился в кримском подполле, бувший разведчик (…) награжден многими наградами.

Висилаю Вам мою заметку из нашей (…) в Перед время 1933 годи, я добре знаю бо и сам чуть не погиб із голоду.

Якщо моя стаття підійде можете написать а як що Вам щось добавить – я смогу написать і за колектівізацію 1930-31 року.

(…) к Вам

**Не йде із гадки**

Матеріальний наш достаток часто оцінюють словами: «Є хліб і до хліба». Так, багато у нас нині хліба. Так багато, що дехто його вже й не цінує. Бо йдеш і бачиш прямо на дорозі шматки хліба, недоїдені пиріжки, булочки. Щоб себе заспокоїти, думаєш: дитина, мабуть, той шмат недоїла, та й кинула. А коли бачиш, як на смітник несуть хліб дорослі, тоді вже нічим не заспокоїшся. Тільки більше споминів сумних наляже…

У 1932-му році працював я рахівником у колгоспі «Радянська Україна» Павлівської сільради. Були тоді вказівки «зверху» залишати зерна в колгоспі 16 відсотків від проданого державі. Це і на трудодні, і на фураж. Деякі керівники вирішили залишити в господарстві 16 відсотків не від проданого зерна державі, а від валу. Таким тоді докоряли, що хліб на трудодні «незаконно роздали». Після багатьох перевірок та комісій пропонувалось повернути зерно в колгосп. Хто не повернув зерна, виключали з колгоспу. Така «політика» й призводила до голоду. Лише в нашому селі з голоду померло 54 чоловіки. Вмирали цілими сім’ями. Небіжчиків виносили на кладовище, складали в рівчак, засипали листям та землею, бо копати могилу не було кому.

Пам’ятаю, судили чоловіка, який на дорозі підібрав два снопи пшениці, що загубив хтось із гарби. І що ж? Дали тому чоловіку вищу міру покарання – розстріл. Негайно взяли його під варту і – кругом. Та, мабуть, він народився «в сорочці», бо смерть його минулаі через два місяці він повернувся у село.

Ось такий дорогий хліб був для нас. І хочеться, щоб його цінували як святиню, як саме життя.

І. Мотузко

ветеран війни і праці.

с. Олександропіль.