До редакції [газети] «Сільські вісті». Відносно сталінізму, про голод-33.

Я маленькою пам’ятаю, як батько «загнав» свиноматку, а мені приніс цукерок – одну чи дві. Це стільки було оплати. Потім віяли зерно на заготовку, та нарешті прийшли недобрі люди і все пограбували до зерна. Залишилась хата на голод. Я маленька, 5 років було мені, літом шукала бур’янів для свого пропитання, але трудно було знайти, бо все повиривано: кропива, лобода, щавель, хрін. Самий цвітучий час нестатка,[без] оплати робота сутками фізична.

 Пишуть, що співали. І я співала. Була вже пісна бараболя, але люди дружні були , раділи сонцю і дружбі. А тепер люди ситі, все є, але ненависні. Аби вони мали, а слабшого закльовують, насміхаються, *змерзят(?)* за ніщо всякого зла нароблять.

 Від такого проживання я захворіла в ранньому віці. Як тільки не збиткують ся наді мною. Дерево моє рубають, огорожу ламають, козу не давали пасти. Навіть сваха забрала дочку собі в рабство. Та де там, нічого в селі не доб’єшся. До твого горя заклюють тебе… (*далі в листі образа на владу та родичів, до голоду не стосується).*