**דני כותב לאמו, דבורה:**

**10.16.61**

אני מודה, אינני האדם הגלוי לב ביותר ו"קל הקשרים"

ואינני אוהב לדבר בקול רם על דברים שחולפים באותו זמן במוחי.

הרבה אנשים מרשים לעצמם לדבר על מה שחשקה נפשם,

אבל אני לא. אני רגיל לחשוב כמעט על כל דבר שאני עומד להגיד.

למעשה זו מין "צנזורה פנימית" אשר מוציאה החוצה

מחשבות מסוימת ועוצרות אחרות מלעזוב אותי.

חושב אני, זה היה טוב להרבה אנשים אילו היה להם מין צנזור שכזה.