Aγαπημένη μου Μαρία πως είσαι γιατί εγώ δεν είμαι καλά.Εδώ και σχεδόν 9 χρόνια πολεμάω στα βουνά και όπου πάμε (1940-1949).5 χρόνια πολεμάω τον Άξονα (1940-1945) και 4 χρόνια να πολεμάω τους ‘αδελφούς’ μου.

 Δυστυχός η φρίκη του πολέμου δεν έχει σταματάσει.Παντού βλέπω νεκρούς ανθρώπους που έχουν εκτελεστεί ή έχουν καεί ζωντανοί χωρίς έλεος.Τα παιδιά τα παίρνουν και τα στρατολογούν με βία.Κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φρίκες του πολέμου σκέφτομαι να πάρω το πιστόλι να το σημαδέψω στο κεφάλι μου και να πατήσω τη σκανδάλη να τελιώσουν οι εφιάλτες που ζω κάθε δευτερόλεπτω της ζωής μου,όμως δεν θα θέλα μετά εσύ να κλαίς και να πονάς για τον χαμό μου,για αυτό τον λόγο είμαι ακόμα ζωντανώς,επειδή με κρατάς.

 Όμως για μια στιγμή ξέχασα πως ήμουν άνθρωπος σκοτώνοντας έναν άοπλο άνθρωπο που είχε έρθει να πιεί νερό και ήταν από την αντίπαλη πλευρά.Κάθισα δίπλα του προσέχοντάς τον και ζητόντας του συγχώρεση μάταια όμως γιατί είχε φύγει,χωρίς να πεί αντίο στην οικογένειά του που τον περίμενε.Κάθε μέρα σκέφτομαι το περιστατικό αυτό ζητόντας συγχώρεση από τον θεό για να τελιώσουν τα βασανά μου.

 Αν μπορείς στείλε μου γράμμα γιατί μόνο εσύ με κρατάς ζωντανό εδώ και καιρό στον πόλεμο τον αιματηρό που σκοτόνονται αδέλφια μεταξ΄θ τους.