Конечно, много нагрешил,  
Когда в Афгани он служил.  
И эта мысль его гнетет,  
И жить спокойно не даёт.

С тех пор прошло немало лет,  
Не может он найти ответ.  
Быть может за свои грехи,  
Лишился всей своей родни?

Живёт, как одинокий волк,  
Не видит в жизни вовсе толк.  
Пытался в церковь он ходить,  
Грехи, хоть как-то замолить.

«Приказ, ты, сын мой, выполнял»,  
Отец в храме, так сказал.  
Конечно, всё это понятно,  
Но на душе так неприятно.

И нет покоя и во сне,  
Друзья ему частенько снятся.  
И каждый раз идёт проведать,  
Погибших на войне Афганцев.