Не забув , пам’ятає Майдан ,

 Як горіла в огні  Інститутська ,

Як Шевченка читав Нігоян ,

Постріл… Куля … Хіба це по-людськи ?

Не забув , пам’ятає собор ,

Як здригались і плакали стіни ,

Як  Святії  жахались з ікон ,

Як лежало розстріляне тіло .

Боже милий ! Це ж зовсім хлоп’я ,

Це ж для матері рідна дитина ,

Це ж для батька єдине дитя …

Он його вже кладуть в домовину .

Боже милий ! Який же це гріх

Краща доля для свого народу ?

Просто , мабуть , ніхто з них не міг

Розміняти на гріш свою гордість .

Чи ж не дармо життя віддали

В час розправи лютневої ночі ?

Що б на  це**ви**сказати могли

Героям Небесної Сотні ?

                             \*\*\*\*\*

Плаче свічка сльозиною з воску,

Ця сльозина спадає повільно .

Плачем ми за Небесною Сотнею

 Й перед нею стаєм на коліна .

Всі церкви забили у дзвони ,

Розбудили зі сну Україну .

Я не можу сидіти вдома !

Я за тебе молитимусь , сину .

Ми здіймали до Бога руки ,

Стоячи на колінах , молились .

Не стріляй, ну будь ласка , не треба …

Але  снайпер у серце ціливсь .

Сорок дев’ять пострілів влучних

( Не пропали даремно кулі )

Сорок дев’ять  з Небесної Сотні

На «до » і « після » світ розітнули .

І сьогодні вони , хлопці  з Сотні

Для нас з вами тримають небо .

І тепер , як тоді , ми просим :

Не стріляйте , будь ласка , не треба .