Вже котрий день іде війна

Та всю нашу країну мучить!

З Донецьку і до Ірпеня,

Із Харкова та і до Бучі!

І кожен день, годину й мить

І голові лунають думи,

А серце рветься та болить.

Хто ж міг колись таке подумать?!

Вчорашні доньки та сини

Сьогодні воїни та браття.

Та палять ворожі човни

В пекельно-лютому багатті!

Я вдячна з глибини душі

Усім отим... Хто там у бої,

На передку та у глуші,

Не покладає рук та зброї.

Я вдячна кожен день та ніч

Микиті, Насті, Юрку й Саші,

Та Олексію і Павлу,

Герої ріднії ви наші!

В моїх очах ви неймовірні,

Ви накрутіші та найкращі!

Немає в жодної країни

Дівчат сміліше, хлопців краще!

The day when hell came to Ukraine

The Russian hell, the hell of War!

After one day the sound of a plane

Made us run fast straight to the door.

The second day I saw the tanks.

There was a fear, there was no silence.

No more cafes and no more banks,

I knew they brought us only violence.

The third day was so awful too!

We had a shelling... The first one!

I prayed to God three times or two.

I'll never wish that to noone.

And day to day from the invasion...

After the panic and the pain.

I have more power, have more passion!

I love you more and more, Ukraine!

Я к вам хочу на русском обратиться,

На вам понятном русском языке.

Вам все равно не даст никто забыться

И отсидеться где-то в тихом уголке!

Вы так гордились вашею расией,

Освободившей Запорожье и Донбасс.

А что ж теперь вы не идете за "миссией"?

Чего ж мобилизация пугает вас?

Такие грозные и гордые вояки

Из соцсетей махали кулаками.

А что теперь? Увозят свои сраки

В Берлин, Стамбул, Израиль и Маями.

Чего ж вы плачете, сыночка отправляя

В военкомат, в неведомые дали?

Ведь он умрет рассию прославляя.

Глядишь ещё подкинут и медали!

Вам все равно не даст никто забыться.

Никто не даст остаться в стороне!

Вам всем и каждому придется расплатиться...

За страшную войну в моей 💙💛 стране!