№ 147

315870 Полтавска обл.

м.Гадяч-2. переулок Жовтневий-2

Гунько Михаил Захарович

Спогад про голод

Може мені ненада було і писати ну все таки як прочитаєш ці газети, та думаєш за що терпів народ такі страшні муки. Я все думав, хотів і знав от росказів Батьків що урожай був гарний, що хліб йшов робітничому класу, в місто. Хочу розповісти про свою биль. Мені було два роки, ну запомниться мені як зараз, як із сестрою (старша вона була от мине на чотири роки) ходили в хуторок Колодяжнів на вихалку котра була зроблена с дерева стародавной охорми [?] висотой около восьми метров, де невробоче время собіралися люди всого хутора в компанію по виселитися, і сталась зомною така пригода, сестра з дівчатами гдето зазналась , мене оставила самого, в хазяїна були гуси і до мене підійшов гусак, звалив, упав я навзнак, спиною на землю, гусак став на мій живіт та почав клювати мені лоба, а гуска стояла за ним між моїми ногами за гусаком, а я кричав із усієї сили, кликав на поміч пока тоборонили та це було мені два роки, а як було мені пять з половиною років то і в очах уздрівається, то був несамовитий голод 33 рік.

Ми жили в хуторі Шевченкове Сватківської с/р бувшого Синівського р-ну Харківської обл. (в последствії Полтавської і Сумської обл.) зараз найменовано село Шевченкове, Сватківської с/ради Гадячського р-ну, Полтавської обл.

В 1930-1931 роках почалася масова колективізація примусово стягували докупи коней, корів, суспіливши реманент, до тих хто не хотів вступати до колгоспу, оголошували куркулями й висилали їх, якраз получилася половина хутора 50% всих дворов котрі знаходилися в хуторі. Були такі що добровільно писали заяви до вступу колгоспу і самі здавали все своє імущество, новостворений колгосп був названий в честь нашої армії «13-річчя робітничо-селянської червоної армії». 13-річчя […] та йому доводили непосильний план хлібозаготівлі, вивозили з коморів все до зернини і забірали посівне зерно, наверно було едине гасло «Боротьба за хліб – боротьба за соціалізм». Керував уповноважений райкому партій Чорний.

Та була створена із своїх сільських активістів, буксірная бригада до якої входили такі громадяни, одно сельчани Гологуз Прокіп, Михаенко Свирид, Півень Антонина Фед. Та прикомандировані Городничий Петро і Ступак Петро Семенович. Один житель по фамілії Оксьом Павло після окончанія зборів підходе до уполномочінего і каже, які ви гарний та чистий, а кажуть що ви чорний, а які ви гарні, то він зараз приказав свої бригаді очистити цього громадянина де ті і виконали його приказ. Забрали все подчисту.

Припомняться згадки мені і такі що у мого батька була одна дисятина землі подарована тестем (материним батьком як придане) та в батькового батька було 3 десятини землі. Підчас колективізації в 1931 році батько перший вступив у колгосп написавши заяву та суспілив, або здав у колгосп кобилу, упряж, сани, віз, горбу, віялку, та три десятини землі, а та що подарував тесть находилася як присадибна ділянка, батько построївся на усій зкмлі, колічество огорода ще не було встановлено точно, ну упосля переділили пополам його.

Тільки розглянувши заяву мого батька і прийняли в колгосп, зразу призначили або обрали бригадиром рільницької бригади цього колгоспу, де проробив до зіми 1932-1933 років, перед весною 1933 року на зборах знімають з бригадира і виключають з колгоспу. Головою колгоспу був Таран Омелян Ількович. За що виключили з колгоспу батька , батько і мати не знали хотя і були на зборах, зачитали вроді список, туди попав і мій батько, і став одноосібником.

За що виключили батька з колгоспу незнаю і до настоящого время, хто мені можить пояснить в живих уже немає таких людей котріб пояснилиб, у вечері пройшли пямятні збори, а на ранок приїхали дві підводи сани активісная бригада нишпорила по пост ройках дворі та по садибі своїми піками шукаючи поживу, забрали все зерно, муку яка була, печений хліб, окоро центнера поросяти, корову, з погриба забрали картошку, буряки, капусту та огірки бо більше не було в йому нічого, в хаті негенбували стаканом квасолі, макушиною та озваром, осталося їсти тільки те що було зварене у пічі,(така споруда робилася в хаті із кирпичу що назевається пічю). Я не знаю накого ті люди змилувалися, що не забрали вареного в пічі, чи на нас дітей, що оставили, ото осталося з усього того що насіяли, була закопана картошка в ямі серед грядок, снігу біло багато, так от чи винайшли, чи може спеціально оставили щоб самим недкопувати та в грізі небмазуватися. Батько був партійним, пішов на заробітки, шив одежду, цим самис підержував сімю, із того ми і жили, а также думали що вже пройшло лихоліття наше, ну ще ями не скривали котра була в городі із картоплею, вона була під снігом, а снігу було багато, а як вони не знайшли , я вже не можу зказати ну вих були гострі пики, проширували землю шукали ями, де що заховано, після цієї поділі та пройшло трохи время, батько откопав яму з картошкою та перенесли всю картошку в хату, насипали повно під піл (колись було між пічю і стіною, накладено дощок от долівки на 80-90 сантиметрів і на йому сім’я спала називали піл), підпічя і закабелок, невправилися, перинести, а ми жили якраз позколгоспний двір межувалися якраз, було що нероби своему дворі, а в двір колгоспий було видно, бо огорожі небуло, по межі росли вишеньки. От і побачили що щос насе в хату. Як обратно приїхали і забрали с хати всю подчисто картошку, неоставили даже і наборщ, ну після чого пішло і поїхало, пішли по дворах просити милостинки, по селах ходили було. Коли і насобіраеш, та все барахло поміняли на їжу. От вроді голод був скріз а люди жили неоднаково, де які хоч чого небуд давали посащим, а затряпки теж міняли харчі і коякі люди брали за безціно тряпки давали по трохінки продукту.

Брат пішов на заробітки в радгос Глинский (я незнаю за радгосп нічого нічого і де він даже був). Батько з матірю кажен день ходили проситися щоб обратно прийняли в колгосп. Где то під час посівної чи пізнісе наново прийняли в колгосп і почали ходити на роботу. Чому посодействував житель хутора Сергіенко Семен Ст. та Гунька Динис Федорович. Котрим не один рік розплачувалися за то що стали членами колгоспу, що виступили за то щоб прийняти обратно в члени колгоспу.

Як стали ходити батько і мати в колгосп на роботу там варили галушки і на вихододень давали грами муки чорної з якої дома варили баланду та пикли ліпяшки, я с сестрою с раного ранку до пізна все собірали буряни. Сривали головки цвітів конушини, експерцету, бадилля свекли, свиріпа та боркун, все сушили перетовкували ми с сестрою на муку щоб навечер було готове варити баланду, та спекти ліплошку, багато прийшлося переїсти буряну який наверно і спас нас од смерті хоча і були пухлі. Батко последне время лижав вже не ходив і на роботу як колодка, мати теж ми із сестрою хоч і були пухлими ну ще ходили, собірали бурян, а який солодкий був молочай на місті їли його, а щавель який гарний. Брат теж трохи помогав продуктами із радгоспу, давали там, за перевиполненіе норми то познакомився з комірничкою, діда і бабу неспасли, померли.

Люди ходили темні, пухлі, безрадісні, у дома продуктів ніяких небуло, а хоч з осені що було то до весни нестало, забрали буксірні бригади по викачці. Людей померло багато, вимірали сімями, так вимерла сімя Хероїма Івана Микитовича, осталася одна дитина, виросла в патронаті с девяти осіб сімї, сімя Півня Якова, осталося дві особи, осталние вимерли, сімя Васеленки Андрія Мирон. – остались вживих двое дітей, в сімї Лебідко Явдокима Григорович – осталося двое дітей, та у Васеленка Івана Михайлович. вимерла сімя, осталося трое іжевенці, та багато інших померло, просто лежали на дорозі, ходили доставати істи.

Наша сімя хоч і вмерло двое, Батко і Мати були пухлі, брать пішов в радгосп, а ми теж лед ходили із сестрою похлими, та Батко договорився у жителя цього хутора Сіренка Андрія Михайловича кажен день брати молоко пять літров, та трохи добавляли в його води щоб більше було перекипячували та пили, або трохи варили баланду, та може і ще нейшлося нам на загибель, а за молоко рощитувалися три роки поки виплатили за його і так Батки мой не зазнали хорошої жизні, то був голод, та поки порозшитувалися із долгами, так і почалася і війна, небуло в їх ни вихідник ні празників все трудилися щоб скорій розщитатися із долгами.

Батко поки розщитався із долгами, став 1941 рік, почалася війна, забрали на війну, там і остався, ну мамі, сестрі і мені прийшлося і ще один голод пережити 1947 рік, а спитати в Кагановича скільки він приніс голодних років, і що йому такі услуги, за що, по чему він невиступе хоч упресі що он сказав, або взялиб інтервю, пока живий.

Ми пережели два голода, великі були податки треба було все старатися робити щоб хоч розщитуватися с долгами, не жаліючи сили і здоровля. Як стало гарно жити то вже із здоровля стало плохо. Вийшовши на пенсію, та тепер тільки і знаю, Болниця – аптека – магазин, як хто питае де робиш я отвічаю скорочино на Б.А.М.

Пишу для того щоб у майбутньому недопускали може цей матерял Вам і непонравится ну ізвеніте, я хотів повідомити і за свое сило де народився, як пройшла радянська влада на початку свого існування. Хотя ви його і печатати небудете я знаю.

Моя адреса:

315870 Полтавська олб.

м.Гадяч-2 переулок Жовтневий-2

Гунько Михаил Захарович

С повагою [підпис]

09.02.1989г.

P.S. Я приеднуюся то тих хто виступал за спорудження памятника тим що померли із голоду, тільки неодин, а в каждому селі поряд с памятником загиблих на войні. Це булоб справидливо, а на ці памятники я думаю селяним допомогли б у зборі грошей для увіковіченя померлих от голоду, прошу подержати мое предложеніе.

(підпис)

09.02.1989