Публікація заслуженого журналіста України, оглядача Кагарлицького районного радіо і ТБ **Людмили Добровольської**, яка була присутня під час закладання наріжного каменю та його освячення для встановлення у майбутньому пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933рр.

Публікація в дещо скороченому вигляді вміщена в районній газеті «Вісник Кагарличчини» за 1.ХІ.2017р.

МИРІВЧАНИ БЕРЕГТИМУТЬ ІСТОРИЧНУ ПАМ'ЯТЬ

25 листопада, саме в День пам'яті жертв Голодомору, у с. Мирівці Кагарлицького р-ну Київської обл. на вул. Народній закладено і освячено наріжний камінь під майбутній пам'ятник жертвам того геноциду українців.

Кілька десятків мирівчан зібралися тієї суботи на території старого кладовища, яке знаходиться праворуч вулиці Народної (колишня Мотузовка). За свідченнями старожилів села Петра Максименка, Миколи Рогози та інших очевидців, тут у 1932-1933 рр. ховали людей, померлих від голоду. Звісно, ховали без відспівування і прощання, а часто і без труни. Останній факт засвідчено розкопками, які тут проводили фахівці у рамках значної підготовчої роботи, проведеної активістами-патріотами. Одна з них – Надія Тимченко розповідає, поки сходяться люди:

– У Мирівці тоді було чотири колгоспи. Там колгоспникам давали якусь баланду, але хіба могла вона порятувати знесилених людей, котрих залякували і змушували працювати. Скільки на цьому кладовищі поховали тоді людей – точно не скаже вже ніхто…

Пані Надія показує серед інших важливі документи, одержані як результат копіткої і тривалої роботи сільських активістів. Є, приміром, документ зі штампом секретаря Міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремети, він же – голова Львівського меморіально-пошукового товариства «Доля». Є сучасний акт встановлення місця поховання, здійсненого в ті роки. Справедливості заради варто сказати, що на старому кладовищі ховали не тільки в 1932-1933 рр., а й у 40-их, і кілька відносно доглянутих могил з хрестами скраю цвинтаря залишилися.

Ще донедавна ця місцина являла собою густо порослу могутніми деревами і чагарниками ділянку без ознак цивілізації. Тож зусилля для того, щоб «облагородити» територію, знадобилися неабиякі. Ініціаторами створення пам'ятника стали депутат сільської ради Віталій Булашенко та активісти громади села Надія Тимченко, Надія Максименко, жителі вулиць Народної і Шевченка. Директор агрофірми «Мирівська» Віктор Верголяс виступив благодійником і добряче доклався до вирізування дерев на старому цвинтарі, кущів та встановлення бетонної огорожі. А вже розчищати територію, прибирати від багаторічного сміття і гілок допомагали півтора десятка небайдужих мирівчан. Отак дружно, толокою селяни й підійшли до знаменного дня 25 листопада – Дня пам’яті жертв Голодомору.

Трохи дивно, що нікого з офіційних посадових осіб, хоча б суто сільських, не було видно на цьому заході: ні з сільської ради, ні зі школи, ні зі сфери культури.

У невелике заглиблення в землі встановлюється гранітний камінь, біля нього трохи глибше закопується капсула із вкладеним у неї аркушем, а на ньому викладена частина інформації, яку ви читаєте. Віталій Булашенко першим кидає землю у заглиблення, йому допомагають односельці. Активістка Надія Тимченко відкрила зібрання земляків. Депутат районної ради Іван Лисий, який прибув на подію, говорив про ідеологічний бік влаштованого більшовиками голоду, спрямованого на знищення українців як нації. Чи сталася б трагедія, якби Україна була державою, а не частиною Московської імперії – питання риторичне.

Чин освячення каменя здійснив настоятель Свято-Преображенського храму с. Мирівка протоієрей Василь Суп.

Спогадами про ті трагічні роки поділилася житель села Катерина Денисівна Шаповал, 1926 року народження. Моляться мирівчани, горять свічки в їхніх руках. І хай вітри безпам’ятства ніколи їх не задують.