*Pismo vojnika iz rova u Prvom svijetskom ratu, 1916.*

Mojoj obitelji,

Luka Matešić, 7. c

Ypres, 18. Lipnja.1916.

Dragi mama I tata,

Nadam se da ste dobro I da imate sve što vam je potrebno u ovo ratno doba.

Evo trenutno imam malo vremena, pa sam vam odlučio pisat, da se ne brinete za mene, da vam kažem kako je tu i da malo skratim vrijeme koje imam.

Nadam se da će ovo zlo brzo završiti i da ću se vratiti kući.

Ja sam trenutno dobro, ali borbe stalno traju. Čuju se topovi I pucanje, puno je mrtvih s obje strane i sve ovo nema nikakvog smisla.

Često je loše vrijeme, kiša i vjetar, blato, hladno je i mokro, što uzrokuje puno problema, meni i mojim suborcima. Nažalost, ima i puno nastradalih, što mrtvih tako I ranjenih ili ozljeđenih kao posljedica loše higijene koju je teško imati zbog nedostatka tople vode I osnovnih životnih uvijeta.

Ne sjećam se kad sam se zadnji puta oprao I obukao čistu odjeću, oprao zube I počešljao.

Problema imamo sa rovovskim stopalima, zbog prevelike vlage I stalnog stajanja u vodi većina nas ima gljivice na stopalima, nekima su čak I morali amputirati stopala, a još su se pojavili I štakori koji su veliki kao mačke I napadaju I grizu sve živo I mrtvo.

Smeće je svuda oko nas, miris tj. smrad trulog mesa od poginulih suboraca, štakora I raspadanja hrane. Sve ovo je puno za podnjeti, ali nema mi druge nego stisnuti zube, molit se Bogu da preživim ovo I vratim se živ I zdrav obitelji.

Ima I puno ušiju koje se nalaze svuda I jednostavno ih se ne možemo riješiti.

Sada se svi moramo šišati na kratko kako bi se spriječile uši, ali niti to ne pomaže.

Onu kremu koju ste mi zadnji put poslali, bila je dobra, ali nedovoljna za

sve. Tu sve što imamo djelimo, jer smo kao jedna obitelj. Zamolio bih vas ako imate negdje za kupiti ili nabaviti da mi pošaljete još, jer je pomogla kolko je mogla.

Prehrana je jako loša. Povremeno dobijemo topli obrok, nekakvu vrstu juhe

ili gulaša, ali bez okusa I ne može se usporediti sa tvojom mama. Puno mi fali tvoja hrana, topla riječ I zagrljaj. I sve vrijeme koje smo proveli zajedno, daje mi snagu da ću te ponovno ubrzo vidjeti, pa zatvorim oči I sjećam se tvoje hrane, brižno spremanje za našu obitelj, zajedničkih Božića, Uskrsa I ostalih blagdana I slavlja.

Ponekad dobijemo komad kruha, ali često je to samo dvopek koji I nakon što je namočen u čaj je teško probavljiv. O jabukama I kruškama iz vrta mogu samo maštati, a u glavi osjetiti njihov miris I okus.

Sve to što smo jednom imali, nije značilo puno dok se nisam našao u situaciji da me jedna jabuka može učiniti najsretnijom osobom na svijetu.

Nadam se da će vas ovo pismo učiniti sretnijima I dati vam snage da izdržimo ove teške dane. Iskreno se nadam da ćemo se uprzo vidjeti I zagrliti I pričati o vedrijim temama u životu. Možda o mom vjenčanju ili rođenju djeteta jednog dana.

Puno vas volim I nedostajete mi,

I mama I tata, nemojte plakati, sve će biti u redu

Vaš jedini sin, Luka

PS. O trenutnoj lokaciji I situaciji ne mogu pisati, iz vama poznatih razloga, a kada ćete čitati ovo pismo, nadam se da će se okolnosti poboljšati, pa da ću vam u slijedećem pismu moći I reći kada cemo se ponovno vidjeti. Do tada, puno bih mi značilo dobiti pismo ili neki paket od vas. Pišite mi o tome kako je u domovini, kako je obitelj, prijatelji, susjedi? Ima li kakvih lijepih vijesti I vedrijih tema?