Дорогий солдате,

Пишу для Вас листа цього стривожено,

І серце мліє за країну між рядків.

Так неспокійно стало нині…

Аби хоч чимось я зарадити зумів!

Вже не в силах нам збагнути:

Яке горе ще спікатиме?

Як далі бути?

Матері слізьми гіркими

Умиватись стали…

А чи це нормально?

Чи цього ті паскуді жадали?!

Чужі, зажерливі, бездушні

Ступили на нашу землю,

Не знали, не чули ,які ми єдині ,

Тому й розгулялись до самого Криму.

Хай навіть зв’язують нам крила,

Метають, стріляють, бомблять

Здолати дух наш непереможний

Повік їм не сила

Втамувати жагу до свободи ,спорідненість душ

Допоки цей світ, допоки є люд.

Волає в грудях біль нестримний за утрати ,

Пишу тобі всю правду, як брат брату