**Свідчення жительки села Збаржівка**

 **Погребищенського району**

 **Вінницької області**

 **Мельничук Віри Данилівни**

 **1919 року народження про події**

 **Голодомору 1932-1933 років**

 Я народилася в грудні 1919 року, на час Голодомору 1932-1933 років, мені було 12 років, про голод пам”ятаю тільки те, що мені і моїм рідним сестрі, татові, мамі хотілося істи. Ми із сестрою ходили до річки збирали ракушки, приносили додому, а мама їх розбирала і жарила на сковороді, їли печені буряки, листя, лободу, жабів дохлих коней, цвіт акації, так ми виживали, а тато почав пухнути від голоду, ми його рятували як могли, але наша сім”я від голоду не вмерла. А на нашій вулиці – на той час вулиця звалася Жабокрича, жила жінка звали її Гафійка в неї були діти, вона їх убивала, різала і варила. Коли дізнався голова сільської ради Комашко то прийшов до неї і запитав що ти вариш, в тебе з комина дим валить, вона нічого не сказала, але він сам заглянув в казанок, то там було порубане м”ясо дітей. Людей які їми людей, їх забирали і вивозили з села в про них немає ніякої звістки де вони поділися. Селом їздила грабарка і підбрала померлих людей. Ізвозчиком був Штундер, він збирав під кожним двором на вулиці і дітей, і дорослих, про це страшно подумати, забрали одну дівчину ще живу, але чуть опухлу, щоб не їхати на другий день за нею, її фамілія Малярчук Ярина, вона вночі вилізла з тієї ями по мертвих тілах, відповзла в городи, сховалася у високих бур”янах там їла лободу і так осталася жива і померла десь у 70 роках На вулиці діти не гралися, бо їх крали і убивали, і їли. А потім я пішла в школу, стала ходити на поле збирати картоплю, липухи, буряки і так рятувалися. В школі діти не вмирали, а тільки по домах, вулицях, під тином лежали полу живі, полу мертві, щоб завтра не їхати не збирати, кидали на грабарку везли в кагат і кидали на купи, а потім загортали, навіть живих, які ледве дихали. Ходила в школу, на роботу в колгосп, то тоді дали жменьку зерна, то мама пекла млинці. Отак і вижили. А в селі були куркулі, вони мали все, але в них також забирали все щоб зробити колгосп. Колгосп звався “Шляхом Леніна”, тоді люди помаленьку почали ходити на роботу, заробляти жменю пшениці, посилали на роботу на поля, то їли пшеницю жменями бо хотіли їсти. З моєї пам”яті прізвищ не пам”ятаю, а звати знаю Ярина, Гафія, Андрія, Микола та інші. В ті роки вимирали навіть цілі сім”ї. Так вимерли всі в сім”ї Липовецького Левка, в якого було троє дітей і вони обоє. В Коренюк Гафії було троє дітей, остався тільки один син, а чоловік і двоє дітей померли. На Кардонівці (нині вулиця Вишнева) – жила сім”я Маківських, померли чоловік і дочка. Півня Андрія- померли троє дітей (дві дочки та син). Сім”я Дерегуз- два хлопці і вони обоє померли.

 В ході опитування Осиковго О.Я., Мельничук В.Д., Касянчук К.М. зі слів було встановлено прізвища, імена померлих від голоду односельців в кількості 248 чоловік.

08.06.2008 року,зі слів записала директор будинку культури с.Збаржівка Поліщук Надія Петрівна

**Свідчення жителя села Збаржівка**

 **Погребищенського району**

 **Вінницької області**

 **Осикового Олексія Яковича**

 **1925 року народження про події**

 **Голодомору 1932-1933 років**

 В нашому селі Збаржівка було 360 дворів та 40 дворів на так званих Виселках. В нас є таке урочище Забара і там люди мали земельні участки, хто хотів то пересилялися туди і там будувалися, так те поселення називалося Виселки, в даний час там немає нічого тільки осталися криниця і люди поставили хрест, який свідчить про ті часи.

 Осінь 1932 року була проведена так звана продрозверстка по заготівлі хліба державі. Всі селяни села Збаржівки цей план здали, а потім забрали в селян насіння яке вони оставили для посіву. Зимою і навесні 1933 р. ходила група комсомольців із залізними прутами і в хатах, і на подвір”ї шукали все що траплялося: картоплю, буряки, торбинку з крупами.

 В нашій хаті був штаб цих грабіжників, а саме Добривечір П.А., начальник штабу Сачук В.П., Сачук З.П. Назарчук Р.С. і ще двох прізвищ непригадую. Штаб був у другій половині хати, а ми цілу ніч чули як ці.......... вибивали з них зізнання: “Де схований хліб”. Вони їх били, люди страшно кричали. Ці люди приносили моїй матері м”ясо, кури і вона їм варила, а на дверях стояв один чоловік і дивився щоб мати недала нам. Забирав з горшком і вони пили і їли.

 З січня 1933 р. уже почалась голодовка, а наш штаб пив і гуляв. Я пригадую як до нас приходили сусіди і просили щоб щось дали їсти. Мати давала по кусочку буряка, бо більше нічого не було. Весною почався повний голодомор. Кидали мертвих на грабарку (така підвода) їздовим був

Штундер М, йому давали бухінець хліба за день. Цей голод продовжувався до кінця червня, аж поки почало наливатись колосся жита і ми тоді їли зразу цвіт клєверу, пекли лип”яники, їли блекоту, зелепухи на вишнях, а потім достигли колоски і ми варили з жита куліш, Дякуючи матері ми вижили, в нас були шмотки, мати носила в Борщагівку і вимінювала в жидів на хліб. В сільській раді було записано скільки померло від голодомору, але приїхав чоловік з району з КДБ і всі списки забрав. Але мій дядько І.Нечитайло (робив у сільській раді) сказав, що 1200 осіб, невинно убієних лежать в чотирьох кагатах на нашому кладовищі. На моїй вулиці повністю вимерли сім чи вісім хат, в тім числі і моїх родичів, десь близько сотні.

 В ході опитування Осиковго О.Я., Мельничук В.Д., Касянчук К.М. зі слів було встановлено прізвища, імена померлих від голоду односельців в кількості 248 чоловік.

Свідчення надав Осиковий Олексій Якович (Підпис) 08.06.20086року, зі слів записала завідуюча сільською бібліотекою Бурківська Світлана Андріївна

**Свідчення жительки села Збаржівка**

 **Погребищенського району**

 **Вінницької області**

 **Касянчук Катерини Микитівни**

 **1914 року народження**

 **Голодомору 1932-1933 років**

 Все, що було в ті страшні місяці осені тридцять другого і першої половини тридцять третього пам”ятаю до дрібниць. Аче чую все і нині. У той час ми жили у селі Збаржівка. Наш батько простий колгоспник. Дома ні зернинки. Все вивезено як хлібоподаток державі, але на двір дають додатково ще одну норму. В хаті щодня тільки й чути: “Мамо, їсти хочемо”. А нас у батьків п”ятеро: старша сестра Одарка, а потім і ще сестра Міля, сестра Явдоня, брат Микола і я, Катя. Мати й батько, худі та виснажені, обнадійливо відповідають:”Моя дитино, потерпи, немає зараз нічого, може, щось завтра”. Ми малі були і розуміли, що нема, що не буде ні завтра, ні післязавтра, але просимо істи, бо хочемо істи.

 Пізньої осені тридцять другого батько з братом, якому було 8 років, і зі мною ходили і шукали в полі мишоловки. Вибираємо з розгорнутих куп зернинки, колосочки, потім вдома товчемо в ступці. Все це йде на заколоту, або на малесенькі млинчики. В грудні почали викликати батька в сільську раду, або матір, для допитів:”Де закопали хліб”.Приходили додому, зазирали у вікна, відчиняли клуню, колупали землю. А вранці прийшов виконавець і став кричати на матір :-Федоро йди до сільської ради. Мати пішла. Коли батько повернувся додому наче побитий, наляканий. Сів біля нас на холодну лежанку, тре руки, зітхає, хвилюється. Я з братом і своїми сестрами сидимо поряд з ним, уже їсти не просимо. А тут до хати заходять двоє чоловіків і стали до батька кричати:”Ти саботажник! У містах помирають діти, робітники, а ти хочеш їх і радянську владу задушити голодом. Давай хліб! Кажи де закопав”. І вони пішли до клуні, стали викидати солому на сніг, а потім залізними шпичками штурхали стіни, купу гною, нишпорили всюди, простукували усе. І нічого не знайшли. Знову зайшли до хати і стали кричати “Все одно знайдемо” Зараз будемо ламати піч і грубу. Ми малі чули ці страшні слова і стали плакати, в батька теж затремтіли губи і він заполакав. Шукали скрізь, але нічого не знайшли. Отім стали казати- ти нас не дури, сусідка казала, що у тебе хліб є. А голод щодень посилювався, захоплював усебільше і більше сімей. В березні 33-го люди ледве животіли, деякі падали прямо на вулицях села. Хліба ніде не було. Батько попросив сторожа, допомогти купити хліба, а він сказав ні,ні, ти бачиш який голод. А ще він сказав у відповідь:”Хліба нмає ніде” Після цієї розмови батько побоявся щоб не арешували і пішов додому.

 Люди заради їжі убивали пташок, тварин, гризунів, варили кістки, шкіру, ремені. Для палива рубали хрести на кладовищах, викопували посаджену картоплю, лазили по чужих погребах, у хатах прямо із печей витягували горщики і все з них виїдали. Багато збаржівчан, хто ще міг пересуватися, зривалися з місць і іхали світ за очі, подалі від своїх страшних голодних хат. А коли нарешті прийшло тепло, коли зацвіли дерева і поросли високі буряни, голодомор досяг страхітливих маштабів, люди падали, умирали в хатах, на вулицях, під тином, в садах під яблунями, у широколистних лопухах знаходили метрвих людей.

 Ми шукали їжу і їли все що можна було їсти: цвіт береста, акації, щавель, кропиву, просяне лушпиння, макуху. Ми обшкрібали старий закрам, де поприлипало борошно, вибирали із соломи колоски і товкли в ступі. Отак жила наша сім”я, тяжке було життя.

 У цей час смертність все більше і більше набирала обертів. Голод убивав у людей будь-який захист проти хвороб. Наші односельці стали умирати не тільки від голоду а й від недокрів”я, дезентерії, були виснажені, не було сил жити. Багатьох мучила куряча сліпота. Після вживання макухи, просяного лушпиння, діти стали вмирати від завороту кишок. Страшним нещастям були воші, які роз”їдали шкіру до ран, заражали людей тифом. У першу чергу страждали діти, їх возиками вивозили на кладовище. На обличчях батьків, матерів не було видно сліз, не чути було ридань і голосінь. Тихо. Клали маленькі холодні тіла на траву і йшли додому, бо сил не було викопати могилку. Багато людей з нашої вулиці повмирало дорослі, діти, цілі сім”ї. Пам”ятаю, прийшов батько із села і сказав нам тихенько що ходять чутки нібито Польша підігнала до українського кордону багато ешелонів з хлібом. Може, дасть Бог, переживемо цю скруту. Але все марно, пізніше стало відомо що їх не пустили в Україну. Може, комусь у це важко повірити тепер, але це було на нашій землі і не тільки в Збаржівці. Це жахлива правда.

 В ході опитування Осиковго О.Я., Мельничук В.Д., Касянчук К.М. зі слів було встановлено прізвища, імена померлих від голоду односельців в кількості 248 чоловік.

 Свідчення надала Касянчук Катерина Микитівна (Підпис)

23.08.2004 року,зі слів записала директор будинку кульутри с.Збаржівка Поліщук Надія Петрівна