Sorsunkból üzenem

Vallom: magyar vagyok!

E föld az enyém is

Ha más nemzetek

Magukhoz dúlták is!

# De ti szomszéd népek

Itt a Kárpátok közt,

És odaát Moldvában

Vegyétek már észre!

Egy lesz a mi sorsunk,

És egy lesz a végzete!

Egy Istent imádunk

Dunától Szeretig,

Miért vét a másiknak

Ki őseit szereti?!

Ütnek-vernek magyart

Lent, Vajdaság-szerte,

Vajh csonka hazánkban

 Szerbeket ki verne?

Itt se jobb a helyzet,

Anyaországunkban

Nemzetet árulók

Nem nézik jó szemmel,

Ha egy lesz Nemzetünk

Kárpát-medencénkben.

Állampolgárságot

Most minden magyarnak!

Idegen lelkű az,

Kik testvért tagadnak!

Erdély, Kárpátalja!

Anyaország, Moldva!

Felvidék, Délvidék!

Világ-diaszpóra!

Magyarok mindenütt,

Fogjuk egymás kezét,

És ne engedjük el!

Tizenötmillió

Magyar szívvel szemben

Hitetlen, pénzisten

Ártani már nem mer!

Istenhez száll imánk,

S az Anyaországba,

Szavazz Nemzetünkre,

És szabad Honára!

***Kelt, 2004. év, Szent Márton havának 13. napján***

***Pintye Tamás***