Добрий день шановний Володимире Антоновичу!

Перш за все хочу подякувати Вам за дуже добре і так потрібне діло для нас і майбутніх поколінь – спогади про страхітливий 1933р. про страшну-протяжну смерть міліонів безвинних дітей, батьків, братів, сестер. Про що повинні всі знати, а не хотіти знати – значить погоджуватись з цим нелюдським страданням не тільки померлих, а й майже всього народа України. Всі ми співчуваємо і розділяєм горе рідним жертв стихії і жадливостям війни, але що таке порівняно до всього повільне вмирання з голоду без лиха стихії і війни близьких і рідних на твоїх очах?

Хоча мені було зовсім мало років у той час, але я пам’ятаю як помирали мої батьки , брати, бабуся і моє життя, як то кажуть, було волоску, але я вижила і виросла у дядька. А дядько розказував що в кінці 1932р. хоч як мати неплакала, силаючись на 4х малих дітей забрали не тільки зерно а й всі харчові продукти. Гірко, обидно і страшно споминати все це . Та така доля була не лише в мене. Одна добра моя подруга, старша за мене, як і я залишилась після 33 року одна з великої сім’ї розказувала що звечора її батько ще пригортав їх (дітей) по черзі ( а їх було 4) і казав – як мені вас шкода – а ноччю помер. Цей рік страшної голодної смерті відчутно, пройшов в нашому селі. Навіть були случаї канібалізму.

Висилаю Вам статтю з нашої райони. Може пригодиться. А я з того с. Кобелячок де там пишеться що взимку 33р. на збори пішов молодий учит. і не повернувся додому.

Мій адрес: Шинкаренко Ганна Микитівна

с. Малий Кобелячок Н. - Санжарський р/н Полтавська обл.

В Нових Санжарях учився Б. І. Олійник