Враждебна смерть 1933 рік сполошний голод

Пише ветеран Войни і труда я помню голод 33-й мені було в то время 10 років мені дуже то бєдствіє заповнилося на всю мою жізнь трудную жізнь. Люди умирали на ходу куда міг вийти віти уже не виртався падали як мухи по дорогах по селах по лісах ходили шукати їжу не вспівали їх прикопувати хоронили без дубовин хто міг викопати яму на покійного родсвиніка то треба було копати і поконіка возле себи а леслі викопав і пішли за покойніком то вже яма була полна настягали мертвих. Особино це робилося весной 1933 рік хто міг податися ходили по огородах шукали мерзлу картоплю я і сам шукав їжу. Зараз спиче жінка дируни с хорошої картоплі я розказую дітям що ті дируни були смачніші і тим багато спасалися

Дальше потипліло в апрелі і в маї кинулись хто міг по лісах сбирали перві буряни особливо я заповнив як батько квалили леворду яка має вкус часнику до бурянів добавляли ваврики тоже збирали влісу то оті люди більш повижива (повиживали) які ни могли хдити струдом вихдили на двір щоб обігріло їх сонцем вони вже до хати назад не попадали там же умерали помогти ни було кому і ни було чим людей повитрясали з всіх запасів помню якось ходили бригади шукали зерно люди ховали де тільки могли закопували в бутилках в горшках стилили під постіль больного і там находили били людей і мусіли приповісти де сховане зерно в кого втрималпсь корова забирали щитали що він куркуль і висилали кудато проходила страшна судова смерть ни було куда кидатись за допомогу. На базарі маленький піт полок розмелений на жорнах 350 руб стояв якщо спів продати ато видирали ізрук помню як начало достигати жито хто міг ходити рвати оті колоски і багато людей поїли жита молодого і тоже вмирали потом начались жнива щось потроху дали на подерку (підтримку) людей котрі могли робити сильно прислєдували було так взяв 8 колосків давали 8 років я ни знаю яке становище було дальше но слух були що мов хліб висипали в море оце що я заповнив 1933 рік. Мені було 10 р.

Село Каршиков Барского р-н Вініцкої обл

Чернега І. Г.