**Свідчення очевидця про Голодомор 1932-1933рр.**

|  |  |
| --- | --- |
| Місце запису: назва населеного пункту. Бажано вказати стару й нову назву | с.Олексіївка |
| Дата запису: число, місяць, рік | 18.12.2007р. |
| Прізвище, ім’я, по-батькові, очевидця голодомору | Слюсар Анастасії Іванівни, 1920 р.н. |
| Зміст свідчень | “ Наша сім'я складалася з 6 осіб: батько, мати і четверо дітей, я була третьою дитиною в сім'ї.  Ми жили середняками в с. Шевченкове. Батько до колгоспу іти не хотів. Комунарів приїхало троє і забрали 100 пудів зерна осінню і вигнали нас з хати. Ми перебралися в Олексіївку до родичів, а потім голова колгоспу Селеверстов узнав, що нас вигнали з хати і тих хто виганяв виключив з партії. Вислали на Соловки Мацака Ілька, а Тінявих вислали на Урал на необжиті землі. Мій батько закопував у ямку хліб, голова колгоспу Григорій Селеверстов знав, де ми ховали хліб, але не видавав. Забирали у людей не лише продукти але й одяг і худобу. Ми ходили з сестрою збирати на поле колоски, поля охороняли об'їждчики на конях. За мною теж ганявся об'їждчик на коняці поки коняку не запалив і вона здохла. З колосків, які ми збирали, мама пекла нам перепічки. А як зовсім не було що їсти їздила до Харкова і вимінювала одежу на зерно. В Олексіївці організували притулок для сиріт а потім їх кудись відправляли. Активістами в колгоспі були Куроп'ятник Кирило, Кагадій. Ходили трусити зерно і вдень і ввечері. На хуторі померло не багато людей. Хто міг ходити той і ховав. Хоронили людей і на цвинтарі і вдома. На хуторі Шевченкове біля бузку похована Ушакова Дарія і її син.” |
| Ким записано: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи | Соляник Тетяна Володимирівна – директор Одрадівським сільським будинком культури. |

|  |  |
| --- | --- |
| Місце запису: назва населеного пункту. Бажано вказати стару й нову назву | с. Олексіївка |
| Дата запису: число, місяць, рік | 8.10.2007р. |
| Прізвище, ім’я, по-батькові, очевидця голодомору | Діденко Лідія Олександрівна |
| Зміст свідчень | “ В 1933 году мне было 5 лет. Жили в рабочем поселке. В тот год шел сильный дождь, на огороде ничего не выросло. Внезапно не стало хлеба. В семье было шесть детей. Я уже не разговаривала и почти не ходила. Потом Папа нашел работу в Калининской области завод “Гусь хрустальный”. Перед тем как уехать зарезал лошадь и корову. Мясо посолил в бочке. Рядом по соседству жила семья с пятью детьми. С ними делились всем. Вернулся Папа, привез продукты, но есть много было нельзя, 2 недели нас поднимали на ноги. Потом приехали в г. Коломыю. Люди нам несли разные продукты, у кого что было. В нашей семье все остались живы. В 1942 году угнали в концлагерь в Германию, вернулась в ноябре 1945 года” |
| Ким записано: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи | Неботова Лідія Вікторівна – секретар сільської ради |

|  |  |
| --- | --- |
| Місце запису: назва населеного пункту. Бажано вказати стару й нову назву | с. Олексіївка |
| Дата запису: число, місяць, рік | 07.02.2008р. |
| Прізвище, ім’я, по-батькові, очевидця голодомору | Шиліна Олександра Павлівна |
| Зміст свідчень | Жила на період голодомору в с.Олексіївка. у батьків було 4 дітей. Батьки працювали. Їсти приходилося що знайдемо. Була корова, молоко здавали під налог, а решту ділили між дітьми. В нашій рідні померли сестра Віра, дідусь. Дядько пішов міняти одяг на харчі та помер по дорозі. |
| Ким записано: прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи | Неботова Лідія Вікторівна – секретар сільської ради |