09.03.1945.

Дорогие мои, милые мамочка и папочка!

Наконец, и для меня наступили хорошие дни: получила от вас сразу письмо и открыточку. Вы не представляете, как я была рада этим родным строчкам, этой знакомой бумаге, почеркам, разлинованной бумаге на мамочкином письме; каждое написанное слово в ваших письмах покрыто моими поцелуями, и мне казалось, что я вас целую.

 Как мне сейчас хочется прижаться к вам, мои милые, и поговорить обо всём, всём. Посоветоваться, рассказать всё виденное, слышанное, пережитое.

Но ничего, я надеюсь, что скоро это время наступит.

Вы зря беспокоитесь, мои дорогие, обо мне. Я нахожусь в относительной безопасности (ведь всё в мире относительно). Мы в части считаемся тыловиками.

Со своей работой я уже свыклась, правда, встречаются трудности, но пока из них я выхожу. Очень плохо без книг, а то бы можно было развернуть большую работу.

Медикаменты имеются любые, можно бы было лечить людей собственными силами, но оказалось, что по некоторым вопросам в голове «торичеллева пустота».

Мамочка, ещё раз тебя прошу выслать мне мои конспекты бандеролью, они мне очень нужны.

Сейчас мы находимся на отдыхе в том городе, куда я приехала, когда догнала часть. Это-главный город Силезии. Как быстро всё изменилось.

А сейчас это – чистые улицы, электричество, водопровод и даже трамваи. Как было странно видеть здесь трамваи. Появилось население.

В медсанвзводе /медицинский санитарный взвод/, где я работаю, появилась ещё одна девушка – фельдшер. Мы с ней занимаем одну комнатку. Постарались создать возможный уют, сейчас наслаждаемся чистотой, покоем и осёдлой жизнью.

Под моим началом – стационар и амбулатория. Я стараюсь там устроить. Как в настоящей больнице.

Вот так живём понемногу, ждём грядущих боёв и надеемся, что они будут последними.

Вчера устраивали вечер, посвящённый 3- летию нашей части, а сегодня опять иду гулять на вечер. Посвящённый женскому дню. Сегодня мне будет действительно весело, так как я знаю, что у вас всё благополучно.

Насчёт моего благоразумия вы можете не беспокоиться. Я не такая наивная девочка. Как вам кажется и себя в обиду не дам.

 Здесь, правда, на многие вопросы смотрят гораздо проще, чем в тылу. Но я эти взгляды не разделяю, а от самой зависит многое, по правде, не всё.

В общем, я живу и работаю так, как мне подсказывает совесть и здравый смысл.

Очень хочется знать, как устроилась Тамара, где она сейчас.

Мы с ней расстались по дороге к месту назначения. Я её довезла, а сама поехала дальше – тяжело было расставаться. Никогда я не чувствовала такого одиночества. Как в те минуты. Вы представляете. Что значит – ехать одной в какую-то неизвестность, да ещё в осеннюю тоскливую погоду. Вспоминать об этом конечно, легче, чем переживать. В дороге я вам писала почти каждый день, не знаю. Куда девались мои письма. А в неаккуратности вы обвинить меня никак не можете. Если не все письма доходят, это не от меня зависит.

Пишите, мои милые, больше о себе, как у вас с питанием.

Наверное, подумываете уже об огороде. Пишите всё.

Я послала вам небольшую посылочку. Эти вещи мне здесь только мешали. Вам, может быть, пригодятся.

Если будет возможность, пошлите что – нибудь.

Аттестат я всё ещё вам не выслала. Так как всё время двигались, и я не могла окончательно оформиться в части.

Постараюсь в ближайшем будущем это устроить.

Ну. всего хорошего, дорогие. Пишите мне всё, всё.

Привет тёте Мане, Витюше. Жду от вас писем. Целую. Ваша Женя