Згадує **Текля Лаврінець**: «Одна жінка місила тісто. Коли до хати зайшли активісти. Як не шукали, нічого не змогли знайти для конфіскації, то забрали тісто, а потім просто викинули на дорозі».

Тих, хто не хотів вступати до колгоспу, заарештовували. Бувало, що забирали чоловіка в тюрму, жінка ж помирала від голоду. Якщо діти залишалися, розповідала **Мотря Луківна Лисенко**, то вони не могли знайти собі притулку, бо влада не дозволяла прихистити таких сиріт навіть родичам. Це був, практично, смертельний вирок.

«Люди падали просто на дорозі. І так багато їх було, що навіть звикли вже – перехожі просто переступали тіла мертвих. Тим, хто збирав і возив померлих на цвинтар, давали по півкілограма хліба за людину», – згадує **М. Дроваль.**