В августе 1965 года нами было получено письмо от Марии Корнеевны Щербань из села Мелекино, Володарского района, Донецкой области.

«Прошу Вас, — писала женщина, — обратить внимание на мое положение и помочь мне. У меня на фронтах Отечественной войны погибло пять сыновей и шестой — внук, воспитанник.

Щербань Яков Иванович, 1903 года рождения, погиб под Мелитополем в 1943 году. Женат, трое детей.

Щербань Николай Иванович, 1905 года рождения, погиб под Полтавой в 1941 году. Женат, четверо детей.

Щербань Федор Иванович, 1912 года рождения, погиб под Брянском в 1941 году. Женат, четверо детей.

Щербань Григорий Иванович, 1914 года рождения, погиб на море в 1943 году. Женат, один ребенок.

Щербань Иван Иванович, 1916 года рождения, погиб под Каховкой в 1944 году. Женат, один ребенок.

Щербань Иван Федорович, воспитанник с 6-месячного возраста. Служил в г. Слуцке, с 1941 по 1945 год был на фронте. Демобилизовался после войны. Получила телеграмму: «Встречайте», а погиб при крушении поезда.

Есть у меня еще три дочери. Старшей 70 лет, колхозница, муж погиб на фронте, пятеро детей. Другой — Анне, 65 лет, муж умер, трое детей, колхозница. И третья дочь — Клавдия, с которой я живу, 47 лет, имеет троих детей...

Я рождения 1876 года, 89 лет мне, получаю пенсию; лишь за сына Григория, у которого была на иждивении.

Прошу не отказать в моей просьбе. Прилагаю справку из военкомата».

В первую очередь Р. Я. Малиновский распорядился оказать единовременную материальную помощь Марии Корнеевне. А затем возбудил ходатайство о назначении ей персональной пенсии. Вот этот документ:

«Председателю комиссии по установлению персональных пенсий при Совете Министров Украинской ССР тов. Бутенко Г. П.

...Мне известны случаи по РСФСР, когда родителям, потерявшим на фронте нескольких детей, назначались, в порядке исключения, персональные пенсии. Считаю, что в данном случае следовало бы пойти по этому пути.

Прошу вас рассмотреть на комиссии вопрос о назначении гражданке Щербань М. К. персональной пенсии и о принятом решении поставить меня в известность.

Одновременно сообщаю, что мною дано указание выдать гражданке Щербань М. К. единовременное пособие.

Р. Малиновский».

В тот же день Р. Я. Малиновский направил письмо и М. К. Щербань.

А 16 ноября пришел ответ от заместителя управляющего делами Совета Министров УССР Г. Яремчука, в котором сообщалось, что Марии Корнеевне Щербань назначена персональная пенсия.