**Інформація на основі свідчень жителів села Дзюби О.С., Більченко Н.П., Баранова В.Р., Гриньової К.П., Ягнюк О.І., Мітрохіна І.Ф. (надана сільською радою)**

Пам'ятаю, що був Голодомор у 1932-1933 роках. Причиною голоду був неврожай, засуха, а урожай забирала влада. Податки – це якщо у кого була корова – то повинні були здавати молоко владі. Людей, які відбирали вирощений в полі чи на огороді урожай називали – розправа. Винагорода від влади за донесення на сусіда про приховування зерна – давали жалюгідний одяг. Ті, що відбирали у людей продукти не мали ніяких документів на збирання продуктів. До тих людей, які чинили опір, застосовували покарання, побиття, висилання, арешти. Зброї у тих, хто відбирали хліб у людей не було, були палиці. Неможна було приховати якусь частину зерна, продуктів, овочів. Під'їжджали до хати конякою, брали мішки, лізли на горіще, змітали все, до останньої зернинки. Складали на повозку і відвозили владі. Приходило їх до хати двоє - троє. Ховали продукти харчування на горищі, в сараї, але знаходили та забирали. Давали їжу тим, хто пішов до колгоспу: варили затірку. Забирали одяг, худобу – воли, коні. Закон про “п'ять колосків”? Ідеш по біля поля, стоять вишки, з яких охороняють поля, якщо вирвеш колосок – саджали в тюрму. Не дозволяли збирати у полі колоски, залишки городини. Об”їзчики охороняли поля, колгоспні комори. Були люди, які й добровільно йшли до колгоспу, але більшість людей змушували йти до колгоспу. Худобу люди не приховували, стояла в сараї.  
 Вдень приходили забирати зерно, продукти. Приходили до хати один раз. Все заберуть і більше не приходили. Люди почали помирати з голоду у 1932-1933 рр. Малих сиріт називали старцями, вони ходили з торбою за плечима, і люди давали їм хто що. Держава ними не опікувалась. Зуміли вижити ті люди, у кого була корова. Люди не допомагали одне одному у виживанні від голоду і не ділилися продуктами, навпаки забирали одне в одного зерно, продукти. Вночі їздили конячкою в поле, збирали мерзлу картоплю, буряки, варили і їли. Варили щавель, а потім ліпили оладі та пекли на плиті. Від родичів допомоги не мали. В кожній сім'ї було по 7 людей і більше. Споживали в їжу з рослин: щавель, грицики, забудьки, печериці, опеньки. Вживали в їжу кору з верби.

Хоронили померлих на огородах, в ярках.

Повозом збирали померлих і хоронили в загальну яму на кладовищі. Тим, хто займався похованням померлих, не платили.

На сьогоднішній день невідомі місця захоронення людей від голоду. Якщо вони десь і є, то позаростали чагарниками.

Поминають померлих на “Проводи”, “Зелені свята”. Згадують і поминають померлих від голоду в церкві і за часів радянської влади, і тепер...