27.03.1945.

Дорогие. Милые папочка и мамочка! Чем объяснить ваше молчание? Вот уже 20 дней прошло, как я получила первое ваше письмо и больше ни слуха, ни духа. Что у вас случилось? Не может быть, что вы успокоились, получая часто мои письма, и забываете написать ответ. Пишите мне всё, что бы ни случилась. Лучше самая горькая правда, чем неизвестность. Я себе места не могу найти. Какие только страшные картины не проносятся у меня в голове.

Моя жизнь идёт без изменений. Снова наступаем, опять кочевая жизнь. Но сейчас гораздо легче, так как стоит прекрасная погода. Солнце здесь греет по-летнему. Ходим без шинелей. А у вас, на Урале, наверное, ещё снег только начинает подтаивать.

Я очень часто мечтаю, как когда-нибудь ночью , сойду с поезда и пойду по знакомой ухабистой дорожке до дому. Постучу в дверь и услышу знакомое шлёпанье босых ног и родной голос:- «Кто там?» А потом сяду, как в былые дни, на кровать и буду всю ночь рассказывать свои похождения. Думаю, папочка, ты не будешь засыпать и гнать меня спать?

Мы уже несколько дней стоим на одном месте. Расположились в большом доме. Стараемся работать в чистоте и оказывать максимально возможную помощь. Работа пока идёт прилично. Ну, целую вас крепко. Женя.

Жду письма от тёти Мани и Вити. Привет всем.