**ЛЮБАШЕВСЬКА Ніна Іванівна, 1922 року народження,**

**с. Білопіль, Шепетівський район**

*Записала Лахай Г.П., бібліотекар с. Білопіль, 24.02.2008 р.*

В голод були дуже тяжкі роки. В селі було дуже голодно, їли гнилі картоплі. В людей дуже пухли ноги, багато помирало. Люди валялися по вулицях, їли один одного. Не було кому робити трун, бо були всі дуже слабі, їх клали на підводу, везли на могилки, викопували одну яму і кидали всіх в одну яму.

В сусідів відразу від голоду померли батько і мати, в яких було п’ятеро дітей. Після смерті батьків дітей забрали в інтернат. В нашій хаті ще було що їсти, бо була корова. Збирали гнилі картоплі – пекли пампушки. Коли зазеленіло жито чи пшениця, то збирали і пекли також пампушки. Так і вижили.

**НИКОНЧУК Василь Михайлович, 1927 року народження,**

 **с. Білопіль, Шепетівський район.**

*Записала Лахай Г.П., бібліотекар с. Білопіль, 24.02.2008 р.*

 У сім’ї Прус було троє дітей. Сім’я була бідною. Спочатку померло з голоду двоє старших дітей. Не витримала голоду мати і померла, годуючи дитину груддю. А дитина продовжувала ссати мертву матір і померла також. Останнім з сім’ї помер батько.

**НИКОНЧУК Марина Іванівна, 1921 року народження,**

 **с. Білопіль, Шепетівський район.**

*Записала Лахай Г.П., бібліотекар с. Білопіль, 24.02.2008 р.*

 В хаті Ганаби Йосипа померло три душі. Вони померли з голоду на подвір’ї в бур’янах. В колгоспних кагатах гнила картопля, але людям не давали. Біля неї поставили сторожа з рушницею. Люди помирали на городі, на полі, на дорозі.

Хто ходив в колгосп полоти буряки, то заробляли черпак вики чи халамейки. Люди їли, що бачили. Варили воду з сіллю. З гречаної полови пекли пампушки, рвали кропиву, конячий щавель і варили бульйон. А одного разу мав вмерти один хлопчина, він був дуже запухлий, а батько палив в печі. Коли син помер, то батько стушив його і з’їв. Сім чоловік з підводами кожного дня ходили по селу, скидали трупи на підводу, а потім везли на могилки і складали в одну яму.

**КУНІЦЬКА Антоніна Василівна, 1925 року народження,**

**с. Білопіль, Шепетівський район.**

*Записала Лахай Г.П., бібліотекар с. Білопіль, 24.02.2008 р.*

Сім’я наша була велика і бідна. Одразу голод забрав батька. Осталась мати і п’ятеро дітей. Голод був страшний, їли кропиву, полову. Ходили на ферму просили гомеляс. Померли п’ятирічний брат Стьопа і дванадцятирічна Наташа. З сім’ї залишилось живих четверо.