Здравствуй, мой родной! Как же мы обрадовались твоему письму! Его не было ровно сто тринадцать дней. Я отмечала на календаре. Не знали, что и подумать: все глаза на дорогу проглядели, ждала почтальоншу нашу Людку. Теперь она у нас. Ты на фронт уходил ей было 14 лет, а теперь 17- совсем взрослая. Евсеич наш сказал: «Баста! Не могу больше похоронки носить, сил моих нету. Смотрят и на меня как на ходячее несчастье». У нас, Иван, из сорока дворов - в 15 похоронки пришли. Вот Людмилу и поставили. Молодая, здоровая пусть бегает. На прошлой неделе нашей соседке Евдокии принесла на меньшенького Егорку похоронку. Смотрим, Людмилка пошла к ней в дом, а потом такой крик поднялся, душу всю вывернула! Евдокия выбежала на улицу растрепанная, кричит, на землю упала, в истерике бьётся. И мы с Валюшкой в слезы, а потом и Танюшка, глядя на нас ревёт. Да, много горя нам выпало!

 Валюшка у нас совсем взрослая стала, мне помогает, жалеет меня, да и для Танюшки она и нянька, и мамка и сестра. Я с утра до ночи на работе, сам понимаешь, уборка сейчас, а в деревне одни бабы да парнишки да Михаил Левашов безрукий (не знаю, писала ли тебе: он с полгода назад вернулся. Под Сталинградом был, руку оторвало. В госпитале долго был, потом комиссовали. Помогает нам (хоть какой- никакой, а мужичишко) Говорит: «Эх, бабы, лучше бы я до Берлина немчуру гнал, а тут с вами в бабьем царстве, а как же там- то без меня?» Сказывал, что очень уж туго под Сталинградом было, но отстояли. Парнишки тоже хорошо работают. Война, Ваня, всех взрослыми сделала. Велики ли есть, а выполняют всю мужицкую работу.

А мы вчера письмо то твоё получили , так обрадовались! Валюшка запрыгала от радости, даже Танюшка ничего не понимает, а хохочет, лепечет «Папка писёл, папка писёл!» Глупая еще. Ты уходил ей и было – то всего год, а сейчас уже три.

Валюшка в школу пока не ходит, некогда, да и не в чем. В прошлом году твои старые сапоги нашла ей на обувку. Степан Иванович перешил, а в этом году малы, нога подросла, да и перешивать то нечего. Ничего! Война закончится все наверстаем: и выучатся и замуж выйдут и детишек нарожают, нам внуков на радость!

Я всё, Ваня, о нас да о нас. Как же ты, мой родной, там? Думаю о тебе днями и ночами: может голодный, может холодный, может раненый, где лежишь? Как подумаю, так и захолостнет сердце!

 Да! Не писала я тебе ещё: друг твой Паша Ветлугин вернулся без ноги, под Орлом был. Потом госпиталь. Сказывал, крепкая бойня была. Освободили Орёл, Харьков, Белгород. Гоним, говорит, фащистов проклятых с земли наше родной. Немец-то не тот, говорит, стал, спесь посбили с него, хвост поджал. Но и наших полегло немало.

За нас, Ваня, не беспокойся. Мы как-нибудь, Ваня, проживём. Коровёнка есть, в колхозе кое-что на трудодни дают. Ничего, Ваня, Бог не выдаст, свинья не съест. Ты, милый, главное себя береги: для нас, для страны, для наших внуков и правнуков. Мы победим, если такие мужики свободу отвоёвывают!

 Вот и все вроде новости наши деревенские. Пиши, милый нам чаще, а то сердце не выдерживает неизвестности. Любим, целуем, ждем с победой. Твоя жена Надежда. Дочки Валюшка с Танюшкой.

25 сентября 1943 года