Розстріляна молодість

Оформлення: рушники, хліб, свічка, калина, барвінок, ікона, стяг з чорною стрічкою.

Учитель: Сьогодні, 29 січня, виповнюється 97 років лицарському подвигу під Крутами. Крути… Символ героїзму і відданості нашого юнацтва, символ національної трагедії… студенти українських вузів полягли в боротьбі за волю і незалежність України. Вони стали відображенням відданості рідній землі, державі.

Ми проведемо з вами урок пам’яті борців за волю України, що полягли під Крутами 29 січня 1918 року.



­­­­­­\_\_\_\_\_ І знову у котрий це вже раз

Зійшлися ми в одній родині,

Щоб пом’януть той славний час,

Коли в офіру Батьківщині

Себе принесли кращі з нас.

\_\_\_\_\_ Нема любові понад ту,

Що окропила кров’ю Крути,

І ту гарячу кров святу

Повік Вкраїні не забути.

\_\_\_\_\_ Тим, що в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить в знаних могилах – присвячується.

\_\_\_\_\_ Цвіту нашого народу, його славним синам, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас, - життя – присвячується.

\_\_\_\_\_ Тим, кого в умовах більшовицької тиранії ми повинні були забути, викреслити зі своєї пам’яті та історії, героям, що впали в страшному бою під Крутами – присвячується.

\_\_\_\_\_ Настав той час, коли починають зникати білі плями з історії нашої держави. Нарешті ми починаємо без остраху за свою долю говорити про вірних синів і дочок України. То ж своєю пам’яттю та уявою перенесімося в буремний 1917 рік.

 

\_\_\_\_\_ Йшов 1917 рік. У Росії відбувалася Лютнева революція. Почався розпад «тюрми народів». В умовах розпаду Російської імперії в березні 1917 зароджуються паростки молодої Української держави.

\_\_\_\_\_ У важких умовах економічного хаосу, політичної боротьби різних партій, не дивлячись на постійні дії провокаційних антиукраїнських сил, уряд України – Центральна рада – приймає ряд законодавчих актів, що в кінцевому підсумку привели до проголошення незалежної України.

\_\_\_\_\_ Через віки, через страждання, муки і зневагу, денаціоналізацію, через мільйони смертей своїх синів і дочок йшла Україна до жаданої волі, проголошеної 22 січня 1918 року ІV універсалом.

\_\_\_\_\_ Горіла золота заграва

Здригався світ під звуки сурм

Широко залунала слава,

Що нам воскресла вже держава,

Що Україна впала з тюрм!

Гоїлися столітні рани,

Бо не царів вже кволих жах:

Лежали в поросі тирани

Розірвано важкі кайдани,

Стелився у майбутнє ясний шлях,

Заграли нам воскреслі дзвони,

І вже жертвенний власний труд

Творив права, свої закони,

Царив вже лад, а не прокльони,

Своя влада, не царський кнут!

(В.Янів «Крути»)



\_\_\_\_\_ Нарешті здійснилася давня мрія – утворення Української Народної Республіки.

\_\_\_\_\_ Та в трудну годину народилася воля України. Народ був обезличений. Фабрики не працювали, гроші падають в ціні, хліба не вистачає. Наступає голод.

\_\_\_\_\_ Проголошення самостійної України стало кісткою в горлі Леніну і його помічникам.

\_\_\_\_\_ Поки історія буде існувати, доти будуть всі наші нащадки з жахом і огидно згадувати страшне слово «більшовизм».

\_\_\_\_\_ Варто лише пригадати про 30-тисячне військо більшовиків, яке під командуванням Антонова та царського полковника Муравйова рушило на Україну. До складу цього війська входили колишні царські гвардійці, матроси, московська робітнича голота, злочинні елементи, яких революція випусти з тюрем.

\_\_\_\_\_ Це військо наводило жах на український народ. Воно лише знало одне: нищити, убивати, грабувати.

\_\_\_\_\_ Українське ж військо мало імпровізований характер. В армії проводилась більшовицька пропаганда. Більшовики говорили, що досить воювати, досить крові. Багато хто «купився» на ці заклики.

\_\_\_\_\_ Українське військо розпадалось. Солдати покидали свої частини. Саме в цей час хаосу та насилля на оборону незалежності України стала свідома українська молодь.

\_\_\_\_\_ З початку січня 1918 року у Києві почався формуватися Студентський Курінь Січових Стрільців. Молодь Києва дуже щиро відгукнулась на відозву організаційного комітету.

До складу студентського Куреня входили добровольці – студенти вищих шкіл міста Києва, учні вищих класів українських гімназій, слухачі школи військових лікарських помічників. Озброєння було надто слабким, майже не було військової старшини. Основним завданням бійців було перешкодити рухові ворожих військ на лінії Бахмач – Ніжин, головній дорозі з Росії на Україну.

\_\_\_\_\_ На допомогу київському куріню потягом прибув курінь студентів - Січових Стрільців під командуванням сотника Омельченка. 29 січня, вдосвіта, потяг прибув на станцію Крути.

\_\_\_\_\_ Рік вісімнадцятий – надії і тривоги

Родився в куряві натхненних, віщих бур.

Не маки – це стяги квітчались на дорогах,

І військо підіймалось на шлях, мов мур.

\_\_\_\_\_ Рік вісімнадцятий – тривоги і надії

Здіймався в сяйві здійснених, прадавніх мрій,

І Київ, місто над містами, знов завії

І війни зустрічав, полки відважні й бій.

\_\_\_\_\_ Нові бійці, нові поети виступали,

Вночі Грушевського хилилась голова,

Коли складав рядки нових універсалів

І змістом буряним запалював слова.

\_\_\_\_\_ Такі близькі й далекі, й прагнені до болю

І найдорожчі, й надуживані найбільш:

Вона – одна і самостійна, правда й воля –

Слова, що палять, мов темний хміль.

Навала чорна сунула на нас

Гроза Балтійська наче звір ревіла

І крикне сотник не настав ще час

Щоб Україна стала на коліна

Молилась мати за дітей своїх

Молилась мати за родину милу

Їх впало триста, смерть здолала всіх

Бо не змогли здолати кривди силу

**Пісня**

Ой Крути, Крути

нам не забути, не забути

гарячий сніг, гарячий сніг,

гарячий сніг і колір рути

Палахкотить стривожена земля,

Стукоче серце, збуджене набатом

Тут, Україно, молодість твоя

Була розстріляна російським братом.

Той бій під Крутами такий важкий

Наш вік короткий, наче бій стрімкий

Живи вітчизно Україно, нене

**Приспів**

Ой Крути, Крути

нам не забути, не забути

гарячий сніг, гарячий сніг,

гарячий сніг і колір рути

\_\_\_\_\_ Студенти, маючи по три набої на душу, окопалися в глибокому снігу при 15-градусному морозі на заметеному снігом полі. Вони й не усвідомлювали, що їх чекає.

\_\_\_\_\_ Досвідчені бійці Червоної Армії у кількості чотирьох тисяч розпочали нерівний бій з благенько одягненими юнаками.

\_\_\_\_\_ До льоту розгорнуло крила

Три сотки молодих спартан,

Бо воля блиском їх сліпила,

І не злякалась смерті й ран!

\_\_\_\_\_ Нема дорожчого від честі,

Страшнішого чужих кайдан:

Настав вже час війни і месті,

Себе Вкраїні в дар принести –

Ще воля рідних нас Спартан.

\_\_\_\_\_ Тримаючи рушниці в замерзлих руках, ці діти зустріли ворога рясним вогнем. П’ять годин без перестану студентський курінь стримував більшовиків, знаходячись під градом куль та вибухів гранат, проте ніхто не думав кидати позиції, відступати.

\_\_\_\_\_ Судилась доля нам

Іти по лезу бритви,

Приниження та біль

В собі перемагать:

З надією шепчи

Під час тортур молитви,

Мовчи, мовчи, мовчи!

Мов криця будь!

Не зрадь!



\_\_\_\_\_ На допомогу більшовикам-піхотинцям підоспіла кіннота. Вершники безжально рубали студентів. Вони не звертали уваги на те, що це – ще діти, хоча в багатьох були вдома діти такого ж віку.

\_\_\_\_\_ Плакав вітер…

Ой, як плакав на краю діброви,

Де студентське біле тіло

Лежало в крові.

Нахилявся до личенька,

Цілував шовково.

Кучерявив кучерики

Круто барвінково.

\_\_\_\_\_ Зривав з дерева листочки,

Вкривав ніби китайкою

Студентське тіло,

Щоб дощі не змивали

Стрілецької вроди.

Щоб личенька не клювали

Чорнії ворони.

Плакав вітер…

Жалібненько-томно,

Співав «Вічну!» над студентом

Сумно-похоронно.

\_\_\_\_\_ Супроти хижої навали,

Супроти смерті – в стужу й сніг

Ось тут вони, ось тут стояли,

І всього жменька – триста їх.

\_\_\_\_\_ Стихали Києва хорали.

Його заслін – ці юнаки.

Ось тут редуть. Ось тут – вмирали,

Приймали кулі і штики.

\_\_\_\_\_ І пам’яттю не оминути

Останній бій, останній крик,

Ці Фермопіли наші – Крути,

А Берестечко їх двійник.

\_\_\_\_\_ Ген визирала мати сина.

Дівчата в’яли на порі.

Лиш червонилася калина

Ще дуже в кожному дворі.

\_\_\_\_\_ І не уславлені спартанці,

А хлопці з роду й відчайдух –

Ці гімназисти, ці повстанці…

Ось тут їх повторний дух.

\_\_\_\_\_ Сили були не рівні, та студенти бились до останнього. Лише 27 чоловік потрапило в полон. Більшовики дико катували їх. Чернігівська земська газета писала: «Закипіло більшовицьке свято. Шляхетні голови молоді, що жили лише вищими пориваннями любові до народу, до правди, до волі, - сини братнього народу били прикладами, виймали очі, мордували нелюдськими муками.» 29 січня їх розстріляли, заборонивши селянам хоронити їх. Перед розстрілом хлопці співали «Ще не вмерла Україна».

\_\_\_\_\_ Пощастило лише сімом студентам, яких більшовики переплутали зі своїми і відправили лікуватись до Харкова. Саме завдяки їм стала відома правда цього бою.

\_\_\_\_\_ Спом’янімо в пісні славу Крутів,

Найсвятіше з наших бойовищ!

Крути! Крути! – смолоскип в майбутнє,

Підіймімо наші душі ввиш!

\_\_\_\_\_ Крути! Крути! Це за батьківщину

Стати муром, шанцем душ і тіл

Крути! Крути! Мужньо, воєдино

Прямувати в найсвятішу ціль.

\_\_\_\_\_ Крути! Крути! Час розплати близько,

Вже червоний ворог кари жде.

Крути! Крути! Вічне бойовисько

За майбутній за світлий день.

\_\_\_\_\_ Крути! Крути! Мужність і посвята,

Вірність, що міцніша понад смерть.

Крути! Крути! Горда і завзята

Кличе пісня і веде вперед.



\_\_\_\_\_ 1 березня 1918 року після звільнення Києва, організаційний комітет, який очолював студент С.Король, розшукав місце загибелі своїх товаришів. 19 березня відбувся похорон з військовими почестями та за державний кошт.

\_\_\_\_\_ На Аскольдовій могилі

Поховали їх.

Триста мучеників українських

Славних, молодих…

На Аскольдовій могилі –

Український цвіт!

На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, гріє вітер

І Дніпро-ріка…

На кого завзявся Каїн?

Боже покарай!

Понад все вони любили

Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих –

На Аскольдовій могилі поховали їх.

\_\_\_\_\_ День битви під Крутами – 29 січня – проголошено Днем Скорботи України. Ентузіастами зі спілки Української Молоді поставили в Крутах, на місці останнього бою стрільців, дерев’яний хрест із терновим вінком.

\_\_\_\_\_ Пом’янімо героїв, замордованих під Крутами, хвилиною мовчання.

(Запалюється свічка, всі встають)

\_\_\_\_\_ Небагато імен тих героїв зберегла нам історія. Це зокрема, студенти Божко, Божинський, Лисогуб, Попович, Шульгін, гімназисти Кольченко, Іванкевич, Липський, Тарнавський, Соколовський. Минуть роки, століття, та пам’ять про юних героїв не згине повік. Вона світитиме не тільки українцям, а всім тим, що готові покласти життя своє в ім’я батьківщини.

(Відео)

\_\_\_\_\_ Будьте ж певні, дорогі, незабутні герої, - ви не загинули марно.

Золотаво-блакитні знамена, які востаннє застигли у ваших очах, коли ви падали на землю, стали державним символом і навіки залишаться для нас найбільшою святинею. Ви житимете віки! Вашим героїзмом пишається незалежна Україна!

\_\_\_\_\_ Клянемось вам, ровесники-герої,

На вашу кров, на вічно словні Крути

Нам чину вашого і жертв пресвятої

Ніде, ніяк, ніколи не забути.

\_\_\_\_\_ Клянемось вам – для оборони честі

Вам заповіт аж д кінця сповнити,

Підняти прапор, вгору ген піднести

До ясних зір, у сонячній блакиті.

\_\_\_\_\_ Клянемось вам, за щастя України

Усе віддати, все перетерпіти,

Щоб Україну двигнути з руїни,

Щоб Україні в славі заясніти.

\_\_\_\_\_ Але ми не можемо не згадати нашу теперішню молодь, її подвиги.

\_\_\_\_\_ День 21 листопада 2013 року міг стати знаменитим днем вступу України до Європейського Союзу. Проте за крок до довгоочікуваної угоди про асоціацію з ЄС тодішній Президент Янукович без причини та пояснення відмовився підписувати договір. Ввечері цього ж дня журналіст Мустафа Найєм закликав небайдужих прийти на акцію протесту: «Зустрічаємося о 22.30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів».

\_\_\_\_\_ На майдані Незалежності зібралося кілька сотень активістів, переважно студенти. Вони стояли з плакатами, вимагали пояснення зміни Європейського курсу, але їх не чули. На акцію протесту повиходили студенти в інших містах України. Мабуть на тому й закінчилися б молодіжні мітинги, якби не злощасна ніч 1 грудня.

\_\_\_\_\_ Тоді правоохоронці силою розігнали протестуючих студентів. Звіряче побиття учасників мирної акції протесту зібрало на Майдані, тисячі Киян. Згодом недільні віча стали традиційними як на столичному майдані Незалежності, так і на майданах інших Українських міст. Люди вимагали одного: покарати винних в розгоні студентів, тих, хто перевищив свої повноваження. Та влада не пішла назустріч. Раз по раз створювалися провокації. Та були нові намагання розігнати Майдан мітингувальників, обливали в мороз із водометів, стріляли з пневматичної зброї. Це ще більше обурювало людей. Тисячі небайдужих з усієї країни з’їжджалися на Майдан.

\_\_\_\_\_ 16 січня Верховна Рада прийняла так званий «пакет драконівських законів», які забороняли будь-які акції протесту.

\_\_\_\_\_ Революція гідності породила нових українських героїв. Трагічний в історію країни увійшов день 22 січня 2014 року, який ще називають кривавим Днем соборності, коли під час протистоянь на вулиці Грушевського були вбиті Сергій Нагоян та Михайло Жизневський.

 

\_\_\_\_\_ Фінальним і найдраматичнішим станом революції стали події в Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло близько сотні протестувальників і кілька сотень було травмовано.

Над Майданом вогонь і дим,

Йде вселюдська кривава битва.

А над Армагеддоном тим

Християнська звучить молитва.

Мирні люди – тепер бійці,

Бо невинная кров пролита…

І читають зі сцени святі отці

Дев’яностий псалом Давида…

Цій скорботі нема кінця,

Не загоїтись свіжим ранам,

Боже, чом кам’яні серця

Ти даєш всім земним тиранам?!

Душі їх не розтопить Любов,

Хоч вона – найдивніше диво!

Та звучить над Майданом знов:

«Богородице. Радуйся Діво…»

Чорна повінь не зна берегів,

Злоба гримає так ворожо,

Помолімось за ворогів –

І настигне їх кара Божа.

Слово Боже не підведе,

Порятує від чорних круків.

І прокляття, як грім, впаде,

На дітей і на їхніх онуків!

Ці священики, як волхви!

Хто молитву здолати може?

«Боже, грішних нас благослови,

Захисти і помилуй нас, Боже!»

Україна була і є,

Скільки б нас не крутила доля…

Хай святиться ім’я Твоє

І на все Твоя Божа воля…

\_\_\_\_\_ Героями Небесної сотні стали і молоді хлопці з Волині: Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Василь Мойсей, Іван Тарасюк, Юрій Сидорчук та Віктор Хом’як.



Герой України **Віктор Хом’як** із Голишева Луцького району першим із волинян відійшов у вічність при досі з’ясованих обставинах. На столичному Майдані 55-річного нашого земляка знайшли повішеним на внутрішній стороні каркасу ялинки. Йому хотіли причепити ярлик самовбивці. Але рани на тілі і голові, численні садна на долонях, зірвані нігті, вивернуті пальці свідчили про те, що чоловік приїхав до столиці боротися, а не вмерти. Його смертю бандитська влада так і не залякала протестувальників.



«Нація, яка не готова посилати синів на смерть, не виживе», - процитував українського дисидента Левка Лук’яненка на своїй сторінці в соціальній мережі перед від’їздом до столиці 23-річний нововолинський герой **Сергій Байдовський**. Із таким девізом він неодноразово приїздив на Майдан, щоб наша країна мала щасливе майбутнє. Мріяв, що його родина нарешті об’єднається – мама і сестра повернуться додому з Італії, а брат із батьком більше не поїдуть на заробітки в Росію. Та куля снайпера наздогнала патріота на вулиці Інститутській, пробивши легені.



Кавалеру ордена «Золотої зірки» **Едуарду Гриневичу** із Деревка Любешівського району було 28. На майдані почував себе щасливим, бо знайшов тут однодумців і своє місце. Він мужньо стояв на барикадах, прикривав собою побратимів, навіть коли поруч пролітали снайперські кулі. Після того як у котре відбили наступ правоохоронців, написав у соцмережі: «Хлопці, дякую за ніч. Це було неперевершено… З любов’ю Україна». Мав чітку мету – повалити владу Януковича, і вважав це справою честі та гідності. Та постріл у скроню обірвав його життя.



Герой України **Василь Мойсей**, студент Університету розвитку людини «Україна», який навчався у Луцьку, назавжди залишиться 21-річним. На майдані він їхав, усвідомлюючи, що наражає себе на небезпеку. Про це свідчить його допис у соціальній мережі: «Краще вмерти вовком, ніж жити псом». Куля снайпера пробила його цивільний бронежилет і застрягла в грудях.



Його ровесник **Іван Тарасюк** із Залісочого Ківерцівського району був єдиним сином у батьків. 20 лютого він потрапив на Майдан у перше. Щоб не хвилювати маму, сповістив її про свою участь у Революції гідності лише тоді, коли дістався до Києва. Тато благав, щоб не йшов під кулі. Але Іван не міг ховатися за спини побратимів, бо як тоді мав дивитися їм в очі? Серед протестувальників був лише дві години. На одному з об’єктів Євромайдану піднімав Державний прапор. Саме тоді снайперські кулі й обірвали його життя.



Вдень 18 лютого **Юрій Сидорчук**, який родом із Олики Ківерцівського району, залишив своє робоче місце. А вночі його вже поранили в голову. Майданівці відправили побратима в Інститут нейрохірургії. За сприяння організації «Людина в скруті» його лікували у Празі, пізніше в місті Оломоуц. 130 днів чеські лікарі боролися за життя волинянина, але так і не змогли вивести зі стану коми. Серце мужнього протестувальника зупинилося 6 липня 2014 року.

Перші весняні дні. Прокидається природа, повертаються з вирію птахи. Та першим ласкавим сонячним промінням не радіють. Вся Україна в жалобі і з хвилюванням спостерігає за подіями в Криму, куди вдерся москальський агресор, та ще й умови свої диктувати намагається. Від гніву народу, якому набридло відкрите знущання і приниження, ганебно втік Янукович.

Непрохана гостя

В країну прийшла –

Зрадлива, розлючена,

Чорна війна –

Та у Донбасу життя відняла,

З землею зрівняла усе, що могла.

Клята Росія війну привела

В рідну домівку, у села, в поля.

Вигнала люд із рідної хати,

Щоб на чужині на пана «пахати».

Та нашого духу не вдасться зламати,

Ми і без зброї ішли воювати.

Виб’ємо ворога ми без жалю

Та проженемо ту кляту війну.

Нині загинуло люду багато.

Плаче і батько, плаче і мати,

Плаче і жінка, й дитина мала:

Клята Росія, клята війна.

Геть забирайтесь російські солдати!

Геть забирайтесь із нашої хати!

Ми і самі вмієм тут працювати

Та Україну з колін підіймати.

(**Наташа Рудько, м. Ківерці)**

****

22 травня неподалік містечка Волноваха Донецької області терористи атакували блокпост №10, який захищав 3-й батальйон 51-ої окремої механізованої бригади з Володимира-Волинського. Напад був миттєвим. З 55 військовослужбовців, які були тут, 17 загинули і більше 30 отримали поранення. Для Волині підсумок швидкоплинного бою був найжахливішим – за лічені хвилини вона втратила десять своїх синів. Вони були молодими**,** багатьох удома чекали жінки і малолітні діти. Усі хлопці перейняли сумну естафету від воїнів Небесної сотні, які, ще самі того не підозрюючи, своїми життями встали наперекір імперським планам РФ і поклали голови за волю України.

Ой чути, чути стріли гармати,

Ой чути, чути, як гудуть.

Широким шляхом під Волноваху

Молоді волиняни йдуть.

А звідси їдуть наші військові,

А звідтам суне москальня.

Вдарили кулі бійцям у груди,

Не захистили їх броня.

Потекла кров ця на доріженьку

І оросилась на траву.

Наші вояки банду відбили

Та й насипали могилу.

І поставили хреста з берези,

А хтось з них напис написав,

Що на цім місці в бою упали

Сімнадцять хлопців-волинян.

Прощалась мати з рідним сином,

В сльозах упала на труну,

Ридали діти і дружина,

Всі проклинали ту війну.

А ми боротися будемо

Проти проклятих ворогів,

І в вічній славі пом’янемо

Наших героїв-земляків

**Під Волновахою загинули:**

  

Володимир Прокопчук Павло Попов Олександр Артемук

  

Віталій Махновець Віталій Ліщук Леонід Полінкевич

 

Дмитро Йовзик Володимир Зарадюк Михайло Грицюк



Микола Бондарук

Це були перші, та, на жаль, не останні молоді люди, що загинули в зоні АТО.

На даний час тільки одна Волинь вже зібрала свою другу Небесну Сотню.

Пом’янемо їх пам’ять хвилиною мовчання.

Ми – українці! Досить терпляча гостинна нація, яка сотні років марила незалежністю, за яку і досі сьогодні намагаються вбити, нав’язати чужу волю.

Та не треба випробовувати так нахабно наше терпіння, бо воно не вічне.

Кожна адекватно мисляча людина розуміє – війна в наш час може обернутися глобальною катастрофою для всього людства, біблійним кінцем світу. Сатана розуміє, що згине, але осліплений гордістю й далі йде проти Бога. Путін сьогодні наражає на небезпеку російський народ, породжує неприязнь до нього людей з усього світу.

****

**Пісня**

Там, де щемка

Неба небесна блакить

А серед сонця і нив

Б’ють ручаї невпинно

З крові, із битв, із зла

Квіткою пророста.

Хто ж тебе захистить?

Україно!

**Приспів**

Боже! Поглянь на нас!

Бачиш, в недобрий час

Ворон калину п’є,

Наче криваву долю.

Боже! Якщо ти є,

Серце візьми моє,

Дай Україні, дай,

Дай Україні волю!

Вітер калину гне,

Цвіт обриває геть.

Хто б не топтав твій шлях –

Втоптував кущ у глину,

Нищив москаль і лях, -

Все оберталось в прах,

Та не здолав ніхто Україну.

**Приспів**

Боже! Поглянь на нас!

Бачиш, в недобрий час

Ворон калину п’є,

Наче криваву долю.

Боже! Якщо ти є,

Серце візьми моє,

Дай Україні, дай,

Дай Україні волю!



Господи, прошу тебе, прости

Мій народ за скоєне лихо,

Від війни страшної захисти.

Стою, молюсь, прошу і плачу тихо.

Невимовна туга за серця,

Які ніколи вже не будуть битись.

За Україну йшли віддать життя,

Щоб з беззаконням не миритись.

Це наші воїни, герої, козаки,

Яскраві зірочки і соколята милі.

Небесна Сотня пройде крізь віки,

Як символ непокори хвилі.

Ця хвиля лине хай у всі серця,

Краплинкою надії зігріває,

І, з допомогою Небесного Творця,

Розчулить серце ворога безжальне.

Благаю, Боже, захисти

Від лиха мій народ, немов дитину.

Дай сили через терна ці пройти,

Благослови на мир всю Україну.

Закрий, не дай, сховай і борони,

Мов квіточку, від нищівної бурі,

Народну душу, зболену, веди

Під захистом Своїм, з Твоєї волі.

Прошу за друга, недруга, усіх,

Бо всі разом ми є народ єдиний.

Так, за народ душа болить не всім,

Багато хто не розуміє те, що чинить.

Жага до грошей, влади над усім,

Жорстокість вбивць, катів –

Як їм простити?

Народ не зможе, але Ти прости,

Бо за гріхи батьків страждають діти.

Нехай вони не знають, що таке війна,

Нехай зростуть в соборній, чесній Україні,

Щоб скрізь лунало: «Господу Хвала!»

«Героям Слава!», «Слава Україні!».

