Головнокомандувачу Збройних сил України

Генералу армії Сирському А.С.

Починаючи з 2014 року, ми самовіддано билися з ворогом. Ціною своїх життів, приймали участь в бойових діях на Донбасі, забезпечували вогневу підтримку наших, механізованих та десантних бригад. Приймали участь в боях за Лиман, Слав’янськ, Лисичанськ та Дебальцеве. Ми завдали ворогу шквал вогню, який несе смерть, за що в 2018 році нашій бригаді було присвоєно горде звання – «Запорізька Січ».

За час проведення АТО та ООС[[1]](#footnote-1) ми загубили багатьох славних наших воїнів, але ми знали, за що ми йшли на такі ризики.

З початку вторгнення окупантів на нашу рідну землю, нам вдалось зупинити подальше просування[[2]](#footnote-2) на всіх напрямках. Під прицільним артилерійським вогнем наших знарядь, полягли тисячі загарбників. Впевненість у захисті Незалежності нашої країни, надавала нам сил та стійкості.

Але доки ми проливаємо свою кров, за нашу Україну, відстоюємо кожний метр української землі, ціною своїх життів, нашу країну розірвали на шматки та продали. Це зробили ті люди, які впевняли нас в патріотизмі, а самі набивали собі кармани, знаходячись в теплих кабінетах. Нас обдурили. Але зараз в мене виникає питання – для чого, все це? Для чого я загубив стільки своїх бійців[[3]](#footnote-3)?

Я командир бригади «Запорізька Січ», разом зі своїми бійцями просимо Вашої підтримки, та розуміння. Ми готові виконати будь який наказ, та повернути наші знаряддя (или «нашу зброю»), щоб показати зрадникам України, чому артилерію, називають Богом війни. Та таким чином повернути справедливість!

Командир в/ч А1978

полковник С.В. Жук

1. Так как АТО в 2018 г перешло в ООС (Операцию Объединённых Сил) [↑](#footnote-ref-1)
2. Вторгнення было заменено на просування, так вторгнення – это второжение, а просування это продвижение по территории [↑](#footnote-ref-2)
3. Солдатів заменено на бойцов, так как слово солдат они не часто применяют [↑](#footnote-ref-3)