Добрий день Шановний Володимер Антоновичу

Прочитавши вашу статью в газеті сільські вісті я не осталась равнодушною, дуже меня зколихнуло, те прошле той 33й рік. Я проживала на Полтавщині Шишацького р-ну Сагайдацької сільради хутір Герасименки до 1940 року а потім нас перестроїли на ст. Сагайдак і я там проживала до 1964 року, а в настояне врем’я я проживаю в Донецькій обл..ю Красноармійського р-на Лісовського с/с х. Сухий Яр.

Я родилась в х. Герасименки у 1927 році уже мені було 7 років у 1933 р. Я все вже помню і знаю; все мені пригадалось як кіно перед очима. Отой страшний голод як люди сипались як полова. Я одна осталась сама старша з Штаньківського роду і все прекрасно помню і неможу писати без душевної болі. Я читала вашу статью і весь день плакала припомнивши отой страшний голодний год і великі злидні

Прошу пробаченя що я так не грамотно вам пишу я мало грамотна кінчила 5 класів а то злидні і війна не дала дальше вчитись.

Батьки мої і старший братік з 1922 року робили у колгоспі а я і два менші мене брати ходили зимою збирали мерзлі буряки за 2 км. на шлях де возили на приймальний пункт підводами за 10-15 км. то де хвостик найдеш мерзлий то роздавлений усі крихті збирали цілий день полубосі і роздягнені так намерзнемося недай бог пишу а сльози заливають очки я вам істину правду пишу, принесемо додому та на плитку піджаримо та і похрумали полу сирі.

Дедушка і бабушка татові батьки померли з голоду, а батьки і ми були пухлі ноги лопала шкура текла вода ійбогу правду пишу яй не могу писати заливаюсь гіркими слізьми, пригадуючи то голод

У колгоспі здохла конячка то тато принесли величенький кусок м’яса, так ми так пораділи що татові руки і ноги цилували що мяса поїмо

Уже підходила весна а у нас у садибі було посіяне жито, уже колосочки наповнялися зерном, так кругом села поставили вишки і на вишках об’їжджики наблюдателі хто хоч і власне жито буде косити будемо судити То нас мама пошлють з ножницями ми маленькі я і брати менші і колосочки нахиляемо і ріжемо у торбинку а мама нас охраняють принесем на четверіньках цю торбинку то мама на листок і вночі висушить і ще листя з вишні і липи насушим і в ступці потовчем та зелених макоржеників коли по 2 – коли по 3 шт. у день получалось

А братік двоюрідний прийшов у його мама уже померла моя дядина мама йому свою пайку дали а він каже дядино на мою маму як я діжду хлібця я вам десятирицею віддам і недіждався нікому було хоронити і носик відогнив, а меншій був з 28 року а той з 24 р прийшов до нас під саме де колись свині були і збирає жаб’ячі печериці і їсть мама кажуть Ваню та не їж то отрута а він каже дядинко я уже тиждень нічого не їв тіло трусится хочу їсти і до дому свого не дійшов на дорозі і помер а жили може метрів 200 та їх трьох у ряднину угорнули і в одну яму і поховали. У татовім роду померло 14 чоловік з голоду а у маминому 11 чол. А по сусідські сім’ями вимирали з голоду істину правду пишу. А двоюрідний брат астався один 1920 р. вся сім’я вимерла а він то горобці у стріхах на ловить та на пече, то граків крючками ловив а то пішов на базар один чоловік продавав хліб порізаний кусочками може по 200 грам і він схватив у того дядька на базарі А той чоловік нагнав і так його побив і ногами і в голову і в груди і живіт і укинув у глинище де колись лікерню строяли і мазали він 8 день там лежав і очуняв А потім усіх сиріт позбирали і ще двоюрідна сестра теж осталась сиротою вимерла сім’я та таких може чол.. 30-25 і сирітський дом зробили патранет і вони там воспитувались до 18 р. то брата взяли в армію був на фронті контужений уже 5 р. як помер а сестра робила у колгоспі. Тато розказували я вже цього не помню що такий хороший був урожай 1932 р. так ходили буксіри так їх звали з гострими списами-щупами забирали хліб даже і квасолю у нас була сім’я 8 душ мама 2 відра у діжечку усипали і попелом присипали і те найшли і забрали хто під хворост ховав клуночок і находили буксіри їх ходило чоловік 15-12 все брали під мітлу увесь огород зриють і долівку в хаті забирали хто і торбинку сховав де. А потім казали тато зібрались півсела і тато з ними і пішли у загот-зерно яке від нас було 5 км. сторожа відіпхнули отбили двері і хто сильніший клуночок побрав де взялися міліція постріляли кучу людей, мало хто з клуночком проскочив а тато нічого не принесли і не підходили бо слабі були кажуть що убють що з голоду умирати та хоч дома коло сім’ї. А мама собача поламало ногу мама обідрали і нам пожарили і горобята теж нарили та нас годували, неможу писать сльози заливають очки істину правду пишу краще не вспоминати страшної голодовки.

Я вже пенсіонерка вже скоро умирати аби хоч наші діти і онуки цього не бачили, що ми пережили.