**ВАСИЛЕВСЬКИЙ Пантелеймон Казимирович, 1922 року народження,**

**с. Масівці, Хмельницький район.**

Записав Сімчук Олег, вчитель Пироговецької ЗОШ, 21.08.2007 р.

Все описане відбувалося в селі Масівцях поблизу Проскурова, тепер Хмельницького. Мій батько (вітчим) за національністю був литовець, а за фахом – фельдшер. З літа 1932 року до 2 травня 1933 року він завідував у цьому селі колгоспним медпунктом.

У Масівцях голод почав даватися взнаки ще з жовтня 1932 року. Спочатку на селі вмирали однадві людини на п’ятиденку (тижнів тоді не було), та поступово смертність збільшувалася з дня на день. І тільки з’явилися перші жертви голоду, як одного дня до батька на роботу прибули уповноважений Проскурівського ДПУ разом з головою сільради Гуменюком. Чекіст з ДПУ взяв з батька підписку пронерозголошення ніде і нікому правдивих причин смертності колгоспників, а також зобов’язали його щодня ходити до сільради писати акти-діагнози про мнимі причини смертей загиблих з голоду. Прізвища померлих та всі відомості на них батькові повідомляли в сільраді, а самі нещасні на той час вже лежали в ямах під лісом...

В актах про причини смерті батько мусив вказувати різні хвороби, крім гострозаразних. Акти писалися під копірку в двох примірниках, відразу на всіх померлих протягом доби проти прізвища ставилася вигадана причина смерті. Дітей віком до року зовсім не дозволили записувати до таких актів. Документи підписувалися медиком – батьком, а також головою або секретарем сільради. Перший примірник раз на п’ятиденку забирав до Проскурова чекіст з ДПУ, а другий лишався в голови сільради. З березня 1933 року, коли смертність зростала чимдалі, тих актів більше не складали, а трупи вивозили до ям.

У батька саме тоді почали опухати ноги з голоду. Він, бувало, повертався додому з сільради після „актировки”, з пам’яті записував до свого особистого зошита всіх померлих, мама називала той список „поминальником”. Той „поминальник” переховували аж до весни 1937 року, коли ми вже були далеко від України – в Ярославській області. Лише тоді, побоюючись шаліючої єжовщини, батько, на жаль, спалив страшний список, в котрому було записано 196 жертв з Масівець за час від жовтня 1932 року до березня 1933 року. Пам’ятаю також, коли ми вже були в Росії, в 1934 році мій одногрупниктовариш Тодось Осадчук писав, що з нашої колишньої третьої групи (класу), де до голоду було 33 учні, залишилось в живих лише 13 дітей. А його батько – секретар сільради Осадчук Пилип Семенович, у листі до моїх батьків зазначав, що в селі за час голоду вимерло понад 300 душ.

**БІЛА Софія Степанівна, 1919 року народження,**

 **с. Масівці, Хмельницький район.**

*Записав Сімчук Олег, вчитель Пироговецької ЗОШ, 21.08.2007 р.*

 Сім’я наша вимерла – мама, тато, брати Арсень і Михайло.

 Їли рогозу, липу, гнилу картоплю, молоді листочки липи сушили, терли і пекли коржі. Молоді бурячки з весною варили, їли без нічого...Зараз деякі господині молодий борщ варять з листочками молодого буряка, а я досі не можу їх запаху і смаку переносити.

Тоді мене постійно переслідувала одна-єдина думка: „Боже, нічого не хочу – ні одягу, ні взуття, лиш би хліб лежав на столі, і можна було його їсти, коли хочеш...” Дуже тяжко було пережити це. Моя правнучка Наташа, наслухана від мене про ті страшні роки, коли обронить на долівку хліб, піднесе і завжди поцілує. Їли дикий часник (легорду) – все ним пропахло. Коли тато померли, то ми цими коржами і батюшку пригощали.

Ми дітьми підробляли в голодовку. Восени ми ходили сушити сливи в с.Пархомівці. Пустували хати, село пусткою стояло, голод вже відходив, але страшні чутки про те, що там їли дітей в голод, нас дуже жахали, і ми на ніч боялися зайти до хати, а ночували ми просто неба в саду.