Здравствуй родная сестричка, Полюшка.

Меня с Вами нет уже целых 2 года, но, когда держу автомат в руках, пред глазами всегда стоит семейный портрет, и ты, сестра, никогда не уходишь из моей головы. Знаешь, спустя это время я многое понял, понял то, что без твоей улыбки мне очень нелегко и, порой я просто встаю в ступор, вспоминая моменты, когда мы были рядом, делили печаль и радость, а теперь я просто мысленно стараюсь быть с Вами. Помнишь те наши родинки, что на левой ноге? Как в детстве ты сравнивала их, говоря, что они до единого миллиметра схожи, как мы.

 На днях мы бились с немцами в деревне Глумица, меня ранили в плечо, но это не важно, я знаю, что мама будет очень переживать, поэтому, прошу, не рассказывай ей. В том селе я видел русоволосую девочку с зелеными глазами, которая напомнила мне тебя, а рядом с ней была женщина, с безнадежным взглядом. Она рассказывала мне, как сильно ждет сына, который 2 года воевал в Калужской области, и тут я опять вспомнил Вас, мою мамульку. Как ее здоровье? Сердце как, также болит? Родные мои, как же мне Вас не хватает…. Сегодня в штаб передали, что деревню Кузьмина и Васильева фашисты полостью разгромили, я заметил, как по их щекам потекли слезы, но Витька с Мишкой сильные, сразу же вытерли их платком.

За некоторое время я умудрился прочитать несколько попавших под руку книг, в основном Достоевского и Толстого, я жалею, что раньше не попались избранные произведения А.К. Толстого, т.к. во время чтения я сумел отвлечься от выстрелов и залпов, полностью погружаясь в его стихи. Я пытался отправить стихи, Полюшка, посвященные тебе, но я не получил ответа, видимо не дошло мое письмо.

Я совсем забыл рассказать самое важное, меня наградили орденом за боевые заслуги и на следующей недели я приезжаю домой. Так что не скучайте сильно, еще немножко и Ванюшка будет с Вами, конечно, ненадолго, но буду рядом. Очень надеюсь, что это письмо поставит Вас в известность.

Сын и брат, Ваня. 12 февраля 1943 год.

P.S: после приезда солдата домой, избушка, в которой жила его семья, оказалась полностью сожженной немцами.