**ЛУЦИШИН Іван Григорович, 1923 року народження,**

**с.Суслівці, Летичівський район.**

*Записала Кашперська Н.О., секретар Сусловецької сільської ради, 24.10.2007 р.*

Голод я знаю добре. Мені було 10 років. Батьки мої казали, що голод був вимушений. Зерно у людей було, але його забирали активісти села, виконували вказівку зверху. Були доноси на людей, як хтось приховав трошки зерна на прожиття.

Приходили в хату по 2-3 рази цілою групою по 3-4 чоловіки. Шукали де тільки могли: в грубці, комині, в скринях, за образами, в гною, землі. За документи і зброю їх ніхто не питав. Люди боялись, знали, що за це буде.

В колгосп люди йшли примусово, їсти їм ніхто не давав. За п’ять колосків, зібраних в полі, судили і віддавали в тюрму. Не давали збирати городину.

Вже на весні 33-го року люди почали вмирати з голоду. Сиротами ніхто не піклувався, помирали з голоду, хіба хтось забирав з рідних, а решта залишені напризволяще, помирали голодною смертю. Виживав той, хто мав корову або бджоли.

Пригадую, як я лежав весь опухлий. Їсти зовсім нема нічого. Мама сама ледве ходила, випросила для мене стакан молока. А так був би помер. Люди ділились чим могли, допомагали одне одному.

А люди їли все: диких тварин, листя з дерев, скойки ловили й пекли на дечці в печі.

Ніхто не ходив у місто, щоб купити, бо не мали за що. Що таке «торгсін» не знаю. Людей в селі вимерло багато. Не знаю скільки чоловік, певно зо 200. Випадків людоїдства не було. Збирала померлих підвода і вивозила їх на цвинтар. Там в одну яму й скидали.

Як хтось з рідних лишився, то поминають померлих з голоду. Поминають на Проводи, Зелені свята. Це вже зараз, а за часів радянської влади їх не поминали.

Винні в загибелі сотень людей в селі прислужники влади і її активісти. Така була політика. Треба було людей заставити піти в колгосп.

**ШІРПАЛ Палажка Сидорівна, 1915 року народження,**

**с. Суслівці, Летичівський район.**

*Записала Кашперська Н.О., секретар Сусловецької сільської ради, 24.10.2007 р.*

 Знаю про голод 1932-33 років, бо я сама його пережила. Страшно про те згадувати, бо від того згадування коси на голові їжаться.

Врожай який ми збирали, забирала влада. Робили це уповноважений з району і комсомольці села. Документів щоб забирати зерно в них не було, а врешті ми їх не питали, бо боялись. Людей, які робили доноси про приховання врожаю, не зачіпали. Були випадки, що вони пропивали вилучене зерно.

Господарів, які не хотіли віддавати зерно, висилали на Урал, в Сибір, арештовували. Приховання зерна було неможливе, бо скрізь шукали: в хаті, на горищі, в землі копались, гній перекидали. Приходили до хати по 2-5 комсомольців Іванцов М., Гулько Г., і перекидали в хаті все догори ногами.

В колгосп йшли примусово. Там їм давали по мисці рідкої баланди. В полі збирати колоски не давали. За п’ять колосків судили. Охороняли поля сторожі. Людей, які не хотіли йти в колгосп, забирали у волость (знаходилась там, де зараз контора колгоспу), а погріб ще зберігся до цієї пори. Людей зачиняли у погріб, знущалися з них, до дверей причиняли пальці.

Люди почали помирати навесні 33-го року. Їли собак, котів. Решетами виловлювали скойки, пекли їх у печі, їли листя вишень, липи, квасець. Купити, чи виміняти в місті, ми не мали грошей.

По селі їздила підвода, забирала померлих і хоронили на цвинтарі в одній ямі. На тому місці, де їх поховано, насипано велику могилу і поставлено хрест. Померлих від голоду поминають у церкві, а також рідні. А за часів радянської влади ні. Винні у цій біді місцеві керівники і ті, що зверху.

**СОБЧИК Анастасія, 1920 року народження,**

**с. Суслівці, Летичівський район.Суслівці, Летичівський район.**

*Записала Станднік Н.К., зав.бібліотекою с. Попівці, 24.10.2007 р.*

Знаю голод, мені було тоді 13 років. Забирали все зерно активісти села такі, як Іванцов М., Шандига Ф., Балда Г.І., уповноважений з району Фройко. За документи їх ніхто не питав, бо люди боялись.

 Зерна не можна було заховати, бо шукали скрізь. Доноси на людей були. До колгоспу люди не хотіли йти, а хто пішов, то їм давали миску баланди. Колосків в полі не дозволяли збирати.

Ми дома голодні попухли, а мама пішла зібрати кілька колосків, то над’їхав голова колгоспу Скіданов і дуже побив її, що насилу прийшла додому.

Їли люди собак, котів, скойки, листя з дерев, гнилу бараболю. Купити в місті не мали за що. Вимінювали за якусь одежину.

Сиротами ніхто не опікувався. Як були якісь близькі родичі, то забирали їх до себе, а як ні – то помирали. Пізніше в Летичеві відкрився сиротинець. То хто лишився живий, їх туди забирали.

 Випадків людоїдства в селі не було. Померлих забирала підвода, яка їздила по селу, і звозила на цвинтар в одну яму. Оце так хоронили. Їздовому ніхто не платив. Років з десять назад, на старому цвинтарі насипали на місці поховання велику могилу і поставили хрест. Померлих поминають в церкві на Проводи. За часів радянської влади їх не поминали.

Голод був зроблений нарошно, щоб виморити людей. Винне в цьому тодішнє керівництво.