15.06.1945. Дорогие мои!

Сегодня получила сразу 4 письма: два из дома, да ещё от Ривы и тёти Мани.

Ваши беспокойства напрасны. Я всё хорошо понимаю, что нельзя быть доверчивой и не верю ласковому отношению местного населения. А что я реже стала писать, то эти обвинения ложны. Пишу я так же часто, как и раньше. Только жизнь стала ещё более однообразна и нечего писать. Надеемся скоро быть среди своего населения. Совсем скоро попасть домой не удастся. Хочу выхлопотать отпуск. Не знаю, что получится.

Папа, я советую тебе пока - что не работать, тебе будет очень трудно. Инфаркт миокарда – это серьёзная вещь, надо как следует полечиться. А основное лечение для тебя – это спокойствие физическое, а ,главное, - душевное, и работать тебе на твоей должности навозможео. Я, как врач, запрещала бы тебе работать ещё месяца 2, а потом бы посоветовала подыскать более спокойную должность, раз уж ты скучаешь без работы.

Я же буду вам помогать, чем могу, и думаю, материально нуждаться вы не будете.

 Мамочка! Ты хоть и очень занята, но найди время написать несколько строк. Я очень скучаю без твоих «каракуль» /каракули = плохой почерк/ .

Мне почему – то кажется, что я скоро – скоро вас увижу.

Я понемножку приобретаю настоящий офицерский вид. Сшила себе костюм, сапоги, более приличные, чем мои.

Надо же на Родину явиться во всём блеске.

Как живут тётя Маня с Витей? Им, наверное, сейчас очень трудно. Посадили ли они огород? Хватит ли у вас картошки до нового урожая? И вообще, почему не пишете, как у вас с питанием?

Тётя Маня /сестра Исаака/ пишет, что встретила 2 врачей, с которыми вместе кончала институт, и очень жалеет, что встретили не меня.

Она находится где –то недалеко от меня. Может быть, как – нибудь и встретимся. Рива в Берлине. Пишет, что очень скучно и живёт только воспоминаниями о былом.

Ну, дорогие, до скорого свидания. Целую Женя. 15.04.-45 год