נינה , אני מדברת איתך כחברה , כקולגה *וכתלמידה .*

הכרנו מאז שהתחלתי לעבוד בכללית לפני כעשרים שנה.

אבל בשנים אחרונות במכון בקרית יובל התקרבנו

וזכיתי להכיר אישה שלא לבשה את מקצוע הטיפול בטרם כניסתה למכון אלא אישה שהייתה מטפלת באישיותה .

ובעיקר , הכרתי את נינה כאישה שנלחמת . היא לא ויתרה על חזרה לעבודה מתי שרק יכלה , הבינה והרגישה עד כמה העבודה מגדירה ומחיה אותנו .

מחר בבוקר אני חוזרת לעבודה , אחרי צום זה (תשעה באב)

ובעולם שלי , שמורכב מאנשים רבים , קרובים יותר וקרובים פחות – נינה תחסר מאוד . ובמובן מסוים , עמוק יותר מכפי שהיינו רוצים לחשוב – עולם זה לא יהיה כפי שהיה .

נינה – אני רוצה לבקש סליחה אם פגעתי בך ,

היי' מליצה טובה עבורנו !