Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра історії та етнографії України

РЕФЕРАТИВНА РОБОТА

З дисципліни Історія України

на тему: «Герої нашого часу »

Виконала студентка

Групи ІП-221

Шагай Андріана Андріївна

Перевірив: Мельник О.В.

2023

**Зміст**

**Вступ** ………………………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Одна з найбільших трагедій українського народу в ХХ столітті ......... 4

Розділ 2. Найбільша політична криза в історії незалежної України ……….…… 6

Розділ 3. Жінки-військові - герої нашого часу ……………………...………….... 9

Розділ 4. Небесна Сотня, як символ відданості та патріотизму …….………….. 11

Розділ 5. Сучасні герої нашого часу - бійці полку “Азов” ………….….…….... 14

**Висновки** ………………………………………………………………………….. 16

**Список використаної літератури** ……………………………………………… 18

**Вступ**

Тема "Герої нашого часу" є дуже актуальною, оскільки вона стосується подій, які змінюють хід історії України і має велике значення для сьогодення та майбутнього нашої країни. Актуальність вибраної теми полягає в тому, що вона допомагає розкрити значення тих, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну та її культуру.

Метою дослідження є з'ясування ролі героїв української історії в сучасному світі, а також визначення їхнього внеску у боротьбу за свободу, демократію та незалежність України. Дослідження має на меті показати, що герої не тільки рятують життя і здійснюють важливі вчинки, але й слугують прикладом для інших людей. Вони втілюють в собі певні цінності та ідеали, що є важливими для суспільства. Герої нашого часу показують, що люди можуть бути сильними та мужніми в умовах війни, конфлікту та кризи, а також в повсякденному житті. Вони стимулюють розвиток національної ідентичності та патріотизму, що має велике значення для сучасної України.

Завдання дослідження полягає:

* Дослідити трагічні події, які сталися в Україні в ХХ та ХХІ століттях, пов'язані з боротьбою за права та свободи людини, війнами, політичними кризами.
* Розглянути символіку та значення Небесної Сотні, її роль у визначенні національної ідентичності сучасної України.
* Вияснити особливості жіночої участі в збройних конфліктах та визначити роль жінок-військових у захисті національної безпеки та відстоюванні національних інтересів України.
* Проаналізувати сучасних героїв України, зокрема бійців полку "Азов" та стійких захисників Маріуполя, з'ясувати їхню роль у війні та відстоюванні національних інтересів рідної землі, України.

**Розділ 1. Одна з найбільших трагедій українського народу в ХХ столітті**

Одна з найбільших трагедій українського народу в 20-му столітті - Голодомор 1932-1933 років, коли була голодна катастрофа, що призвела до смерті мільйонів людей. До цієї трагічної історії присвячена книга "Людяність у нелюдяний час".

Книга складається зі спогадів тих, хто вижив, розповідає про героїчні вчинки деяких людей, які ризикнули своїм життям, щоб допомогти іншим, а також з досліджень вчених та істориків про ті страшні події. Автори В. Тиліщак та В. Яременко розповідають про жахливі наслідки голоду на населення України, про те, які страшні та жорстокі методи було використано радянською владою, щоб здійснити цю трагедію. У книзі описується розвиток ситуації в Україні на той час, коли влада СРСР впроваджувала колективізацію сільського господарства, в результаті цього було знищено традиційну форму землеволодіння та змінилися умови життя селян. Зростання влади диктатури вело до знищення української культури та національної індивідуальності. Книга розповідає про механізми голодомору, які включали в себе заборону виїзду з голодуючих сіл, конфіскацію хліба та інших продуктів харчування, а також про політичні, економічні та соціальні наслідки цих дій. В книзі описано жахливу й страшну картину голоду, в якій люди ставали живими скелетами та вмирали з голоду, не маючи навіть можливості знайти їжу.

Примара голодної смерті, що «дамокловим мечем» нависала над мешканцями України, притупляла будь-які людські почуття. Перед кожним стояла мета вижити за будь-яку ціну. Проте й у цих дуже складних, нелюдських умовах, залишались ті, хто зберігав у своєму серці чуйність і доброту. Особливо потрібно відзначити жінок, матерів, які, рятуючи свої сім’ї, одночасно знаходили можливості підтримати ще більш нужденних. Саме ці мужні жінки є головними героїнями книги[1, c. 14-15].

Порівняно більші можливості мали бездітні сім’ї, а також родини, у господарствах яких були корови. Молоко часто ділили не лише серед власної родини, й віддавали опухлим з голоду сусідам[1, c. 15].

Траплялись випадки, коли бездітні сім’ї брали до себе сиріт чи дітей із багатодітних сімей, у яких уже не було нічого їсти. Завдяки цьому діти виживали.

Ті, хто серед хаосу, безкінечної вервиці смертей і страху, не злякалися, не втратили людської гідності й простягнули руку допомоги приреченим, були серед різних верств населення. Це й учителі, і лікарі, і священики. Навіть деякі уповноважені чи члени буксирних бригад намагалися у міру сил допомагати змореним голодом людям[1, c. 15].

Окремо потрібно сказати про місцевих керівників: голів колгоспів, сільських рад, бригадирів, директорів підприємств і шкіл. Знаходячись між ковадлом голоду та молотом репресій, багато з них зробили все можливе для порятунку односельців[1, c. 15].

В книжці вміщена коротка інформація про понад 140 доброчинців у часи Голодомору, їхні людяні вчинки. Прізвища та імена доброчинців встановлено на основі документальних даних і спогадів очевидців. Інформативність надісланих спогадів різна: від детальних оповідей до коротких згадок[1, c. 16].

Ми перелічимо доброчинців, які допомагали вижити іншим людям в ті жахливі часи: Бабенко Андрій, Бабенко Іван Федорович, Бабаченко Данило Митрофанович, Бабошко Оверко, Балакшей Іван, Баран Андрій Юхимович, Баркар (ім’я, по батькові невідомі), Бачінський Семен (Самсін) Єфремович, Бевз Тихон Савович із дружиною Ксенією, Бесараб Петро, Бігота Параскева Олександрівна, Богородицький (ім’я, по батькові невідомі), Богуцький Матвій Климентійович, Бойко Іван, Болтова Наталя Тихонівна, Воблий Олексій Васильович, Волошина Євдокія, Гончаренко Василь, Гайдамака Марія, Дзюбич Параска, Дудник Іван, Житній Прокіп Матвійович, Іванова Мотря Дем’янівна, Кальченко Іван Пилипович, Кащук Григорій, Квітка Андрій Іванович, Клименко Павло Гордійович, Мартинович Олександр Федорович, Назаров Степан Федорович, Рєзнік Терентій Іванович, Штихно Йосиф Ігнатович та ще 108-м доброчинців українців.

Книга "Людяність у нелюдяний час" має мету нам нагадати про страшну трагедію та показати, як важливо бути людяними у складних і нелюдських умовах. Вона також підкреслює значення збереження національної ідентичності та культури як основних складових національної самосвідомості та гідності, а також, як важливо бути відкритим та правдивим про минуле нашої країни.

**Розділ 2. Найбільша політична криза в історії незалежної України**

Євромайдан, або ж Революція Гідності – одна з найбільших національно-патріотичних протестів у Києві та інших містах України, що розпочалися в листопаді 2013 року та тривали до лютого 2014 року. Головними вимогами учасників, протестувальників були підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, реформа правоохоронних органів та зміна політичної системи. Результат став перемогою революції Повернення Конституції 2004 року, дострокові президентські вибори та у результаті чого загинуло понад 100 людей, з яких були журналісти, студенти, правозахисники, волонтери, медики та інші люди.

Існує збірка особистих історій учасників Майдану 2013-2014 років, які розповідають про свій досвід у боротьбі за демократію, свободу та гідність в Україні, яка є книгою під назвою "Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності", про яку і будиться йтись в цьому розділі.

Ця книга містить 45 історій, написаних різними авторами - активістами, журналістами, студентами, воїнами та звичайними людьми, які взяли участь у Майдані[2]. Кожна історія розповідає про те, як учасники Революції гідності діяли на Майдані, які емоції переживали та як вони вплинули на події. Книга містить історії людей різного віку, професій та статусу, але всі вони були об'єднані спільною метою – змінити рідну країну на краще.

Кожна історія демонструє, що Майдан не був просто політичним рухом, але й духовною революцією, яка відбулася в серцях українців. Автори пишуть про важливість гідності, свободи та правди, про те, що цінності, за які було відбудовано незалежну Україну, не можуть бути забуті та принижені.

У книзі можна прочитати історії студентів, які сміливо боролися. Є історії жінок-лікарок, які допомагали пораненим під час становища на Майдані, а також історії ветеранів АТО, які приїхали на Майдан підтримати революціонерів. А ще про те, як люди ночували на Майдані з перших ночей та як грілися, пісні співали.

Кожна історія дуже особиста та навіть інтимна, оскільки в них люди розповідають про свої страхи, сподівання та труднощі, з якими довелося зіткнутися під час Революції гідності. Автори книги змальовують події з більш особистої перспективи, щоб ми читачі могли краще зрозуміти, які люди стояли за тими подіями, як вони діяли та як важливими були ці події для кожного з них.

Книга містить не тільки історії, але й багато фотографій та ілюстрацій, які доповнюють текст та створюють цілісне уявлення про те, як виглядало те життя на Майдані. Загалом, ця книга є важливою документальною збіркою, яка допомагає зберегти пам'ять про події Революції гідності та про тих, хто взяв участь в цих подіях. Вона дає можливість краще зрозуміти, які цінності об'єднали український народ на Майдані та що значила ця подія для майбутнього України.

**Розділ 3. Жінки-військові - герої нашого часу**

При виясненні ролі жінок-військових у захисті національної безпеки та відстоюванні національних інтересів України, ми обрали два літературних джерела, дві книги про жінок, які є стійкими, мужніми та пішли захищати свою рідну землю. А саме, це книга Подобної Євгенії «Дівчата зрізають коси» про спогади 25 жінок-військових при російсько-української війни з 2014 року на Сході Україні, Донбасі[3, с. 2]. Та книга «Незламні» від редакторки Вікторії Покатіс про спротив 30 українських жінок, які з початком повномасштабного вторгнення Росії активно проявили себе і постали над хаосом, щоб допомогти іншим[4].

Книга "Дівчата зрізають коси" авторки Євгенії Подобної містить спогади 25 жінок-військових, а саме Юлія Матвієнко, Олена Білозерська, Вікторія Дворецька, Андріана Сусак, Ольга Сімонова, Олександра Осипенко, Тетяна Дундук-Кучерява, Юлія Філіпович, Людмила Калініна, Валерія Бурлакова, Ірина Гаркавенко, Галина Клемпоуз, Катерина Луцик, Оксана Якубова, Ольга Бенда, Яна Червона, Юлія Паєвська, Ольга Нікішина, Марина Валицька, Юлія Толопа, Ірина Цвіла, Маргарита Таірян-Тимченко, Анастасія Цебринська, Діана Виноградова та Галина Євко, ці жінки брали участь в бойових діях на сході України у 2014-2018 роках. У книзі вони розповідають про своє життя до війни, про причини, які підштовхнули їх до участі в АТО, та про свої бойові переживання, як це бути жінкою-військовим.

Кожна історія неповторна і має свої особливості. Деякі з жінок, які опинилися на фронті, виявили своїх лідерські якості та здібності до організації роботи. Інші натомість, зіштовхнулися з труднощами і незручностями війни вперше і не завжди знайшли підтримку та розуміння серед чоловіків-бійців. Однак, незалежно від того, які перешкоди їм доводилося подолати, всі вони залишилися вірними своїм удосконаленням та принципам.

Книга є важливим документом про війну на Сході України та про тих, хто бореться за її свободу. Вона розповідає про те, як війна змінює життя людей, як вони стикаються з труднощами та складнощами в бойових умовах, але разом з тим залишаються вірними своїй меті та мріям.

Інша книга, від редакторки Вікторії Покатіс «Незламні» про спротив 30 українських жінок, з російськими загарбниками. Це книга про наших жінок сучасниць — підприємниць, громадських діячок, волонтерок, медиків, які постали над хаосом, щоб допомогти іншим та вже в 2023 році є героїнями.

Однією з героїнь є Катерина Смірнова, вона харків’янка, яка кілька років тому переїхала до Італії. Після початку повномасштабної війни вона створила благодійний фонд Buongiorno UA, який забезпечує українських військових військовими приладами, супутниками Starlink, автівками, аптечками та гуманітарною допомогою.

Також є історія Насті Тихої — вона зоо-волонтерка, яка разом зі своїм чоловіком врятували з-під обстрілів в Ірпені 19 собак. Навіть є фото, на якому жінка веде собак, а ті тягнуть її в усі боки, облетіло весь світ. І саме цей випадок надихнув на створення проекту, книги Незламні.

Оля Рондяк — вона митець світового масштабу, родом з України. Хоч вона виросла за кордоном, її родина завжди берегла українську ідентичність. Після 24 лютого художниця створила понад 50 картин, об’єднавши їх у серію Жінки війни. Усі роботи продають на аукціоні в галереї в США та онлайн, а гроші йдуть на допомогу Україні.

Також свої історії розповіли: Марта Левченко, Ольга Руднєва, Лейла Туваклієва, Вікторія Тігіпко, Юлія Микитенко, Інна Попершнюк, Аліса Коваленко, Наталія Ємеліна, Регіна Кошова, Ольга Кудіненко, Ірина Сампан, Анастасія Леонова, Оксана Місюра, Інга Кординовська, Олена Шевченко, Надія Омельченко, Юлія Панкова, Ірина Іванчик, Інна Скаржинська, Віталія Панкул, Олена Стрижак, Наталія Мосейчук, Ксенія Драганюк, Ольга Белицька та Альона Шевцова.

Ця книжка — про війну у жіночих обличчях, приклад жіночого лідерства та незламності. Книга має на меті привернути увагу світову спільноту до всеохопної діяльності українських жінок, які пішли до лав ЗСУ чи теороборони, збирають гуманітарну допомогу, а потім під кулями її розвозять, рятують з-під завалів поранених, надають медичну допомогу, ціною власної безпеки евакуюють дітей, літніх людей, тварин. Українки відкрили в собі такі якості, про які навіть не думали. Книга розповідає про мудрість і незламність українських сучасних жінок.

**Розділ 4. Небесна Сотня, як символ відданості та патріотизму**

«Небесна Сотня» – символічна назва ( яка виникла за аналогією до існуючого на Майдані поділу на сотні) учасників Революції гідності, які загинули. За основною версією, вперше її вжила 23 лютого 2014 поетеса Т. Домашенко під час церемонії прощання на Майдані Незалежності в Києві з протестувальниками, яких було вбито 20 лютого на вул. Інститутська. У подальшому вислів «Герої Небесної сотні» поширено на всіх активістів, які загинули у грудні 2013 – лютому 2014, на вшанування пам’яті про них виконували народну пісню «Пливе кача по Тисині…». Загалом героями «Небесної сотні» вважають 107 осіб, хронологічно першим став П. Мазуренко, побитий у грудні 2013 співробітниками «Беркуту» (згодом помер у лікарні). Формування пантеону «Небесна сотня» розпочалося зі смерті С. Ніґояна, Р. Сеника та М. Жизневського (загинули 22 січня 2014 під час силового протистояння на вул. М. Грушевського) та Ю. Вербицького (викрадений із лікарні так званими тітушками побитий і покинутий без одягу в лісосмузі поблизу Києва), більшість героїв «Небесна сотня» загинула 18–20 лютого 2014 року[5].

18 лютого Євромайдан проголосив ходу «Мирний наступ» до будівлі ВР України з метою змусити депутатів Верховної Ради України ухвалити рішення про повернення дії Конституції 2004. Правоохоронці, використовуючи спецзасоби (сльозогінний газ, світлошумові гранати тощо), помпові рушниці та, інколи, – стрілецьку зброю, намагалися завадити цьому. Їм активно допомагали так звані тітушки й учасники «Антимайдану». Силовики витіснили протестувальників із урядового кварталу і вул. М. Грушевського, повернули під свій контроль будівлі «Українського дому» та «Жовтневого палацу» і ввечері того ж дня розпочали штурм Євромайдану, що тривав до ранку. Основні атаки йшли від Європейської площі та по вул. Інститутська[5].

Героями «Небесної сотні» вважають і активістів, які загинули в інших регіонах країни. Так, учасник запорізького Євромайдану С. Синенко 13 лютого був спалений у власному автомобілі (відповідальність за вбивство взяло на себе угруповання «Привиди Севастополя»), Д. Пагор – смертельно поранений при спробі штурму будівлі СБУ в Хмельницькому, В. Чернець – смертельно травмований у Черкаській обл. під час блокування колони силовиків, що прямувала на Київ (обидва – 19 лютого) та інші учасники різних міст[5].

24 лютого посередині вул. Інститутська із квітів і лампадок викладено «шлях Небесної сотні», встановлено поминальний хрест, поряд із ним – фото загиблих маніфестантів. Згодом вул. Інститут­ська була офіційно закрита для проїзду автомобільну транспорту, в січні 2015 її частина отримала назву «Алея Героїв Небесної сот­ні». На місцях загибелі встановлено пам’ятні знаки, також зведено каплицю, де регулярно проводили поминальні богослужіння. У багатьох населених пунктах країни площі та вулиці отримали назву «Героїв Небесної сотні» або були перейменовані на честь вбитих активістів. 24 лютого 2014 ВР України ухвалила постанову «Про вшанування учасників збройних конфліктів під час мирних акцій протесту», в якій закликала Президента посмертно присвоїти звання Героя України полеглим цивільним учасникам збройних конфліктів під час мирних акцій протесту в Україні впродовж листопада 2013 – лютого 2014 (згодом додали і смертельно поранених). 21 листопада 2014 Президент П. Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України 99-ти особам, 20 лютого 2015 – ще 5-ти особам: один із них загинув під час Євромайдану (О. Бадера), ще четверо – вбиті навесні 2014 проросійськими бойовиками на Донбасі (Ю. Дяковський, Ю. Поправка, В. Рибак, Д. Чернявський). У липні 2014 ВР ухвалила рішення про заснування ордена Героїв Небесної Сотні (запроваджений Указом Президента від 3 листопада 2014). Його кавалерами посмертно стали М. Жизневський, Д. Кіпіані, З. Хурцій (загинули під час Революції гідності) та Т. Більчук (помер у серпні 2017)[5].

11 лютого 2015 Указом Президента встановлено День Героїв Небесної Сотні. Його відзначають щорічно 20 лютого «з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України». До другої річниці початку Революції гідності ухвалено рішення про створення «Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності». Будівлю для музею заплановано побудувати на Алеї Героїв Небесної сотні, однак станом на початок 2023 будівництво фактично так і не розпочато. Восени 2018 у відреставрованому Будинку профспілок відкрито Інформаційно-виставковий центр меморіального комплексу. У багатьох містах України встановлено пам’ятники Героям «Небесної сотні»[5].

Отже, «Небесна сотня» стала символом силі та вольової незалежності українців, які готові захищати свою країну від будь-яких загроз. Пам'ять про них живе досі і нагадує українцям про важливість самопожертви та готовності до захисту своєї рідної країни.

**Розділ 5. Сучасні герої нашого часу - бійці полку “Азов”**

Справжніми національними легендами України стали стійкі захисники Маріуполя, відважні бійці полку «Азов», хоробрі солдати та офіцери, мужні сержанти та матроси, доблесні командири та бійці територіальної оборони, сміливі нацгвардійці та відчайдушні медики, які рятують воїнів на передовій.

Одним з таких штурмових підрозділів Національної гвардії України, який вже готовий приймати кандидатів у свої лави бійців, є бригада «Азов». Легендарний підрозділ, який під час російського вторгнення в Україну 2022 року став осередком оборони міста Маріуполь і надалі героїчно утримував комбінат "Азовсталь". Зараз хлопці та дівчата працюють на багатьох напрямках, знищують "вагнерівців" під Бахмутом, захищаючи свою рідну країну[6].

Відомо, що полк "Азов" заснували 5 травня 2014 року у Бердянську. Воїни стали на захист української землі ще 8 років тому, коли росія напала на Крим і Донбас.

Приїхали долучитися до новоствореного добровольчого батальйону захисники з різних регіонів України. Усіх їх об'єднувала спільна мета – завадити росіянам захопити українські землі[7].

До 11 листопада 2014 року батальйон "Азов" був підрозділом патрульної служби поліції особливого призначення. Після того полк перевели до складу Нацгвардії.

З початку війни у 2014 році "азовці" брали участь у бойових діях в найгарячіших точках:

* звільнили Маріуполь від окупантів у червні 2014 року;
* наступали на Широкине;
* воювали під Іловайськом;
* визволяли Приазов'я від проросійських бойовиків[7].

Як відомо, із початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році "Азов" разом із морпіхами, нацгвардійцями, прикордонниками та іншими захисниками Маріуполя став символом витримки та незламності. За 72 дні війни росіянам так і не вдалося захопити завод "Азовсталь", який обороняють українські військові. Меткомбінат став справжньою фортецею, де знайшли прихисток сотні мирних маріупольців[7].

Через рашистську блокаду "азовцям" не постачають нову зброю та боєприпаси, а в росіян є важка артилерія. Водночас з початку війни захисники ліквідували щонайменше 1157 російських загарбників[7].

Воїни також дуже допомагають цивільним. Вони приносять людям їжу та допомагають під час обстрілів. Саме завдяки військовим маріупольці змогли прожити понад 2 місяці в підвалах "Азовсталі"[7].

Понад 100 людей були вивезені з "Азовсталі". 4 травня вдалося забрати Маріуполь, який перебуває під облогою з перших днів повномасштабного вторгнення. За оцінками місцевої влади, там було вбито вже понад 22 тисячі людей[7].

Раніше міська рада Маріуполя поділилася моторошними кадрами з госпіталю на "Азовсталі", де не вистачає медикаментів та антисанітарія. На комбінаті переховуються до 2 тисяч цивільних, які потребують негайної евакуації.

А після бомбових ударів по шпиталю на заводі стався обвал і кількість поранених зі 170 зросла до 600 осіб[7].

Воїни з останніх сил захищають територію заводу та цивільних, які там укриваються. Вони ведуть нерівний бій, однак не здаються. Їхньою відвагою та нескореністю захоплюється не тільки кожен українець, а й весь світ. Адже легендарний "Азов" показав, хто ж такі герої[7].

**Висновки**

Відповідно до поставлених завдань та мети, ми можемо зробити висновок, спираючись на кожен розділ проведеної реферативної роботи.

Ми дослідити трагічні події, які сталися в Україні в ХХ та ХХІ століттях, пов'язані з боротьбою за права та свободи людини, війнами, політичними кризами. А саме про трагедію українського народу в ХХ столітті нагадує про страшні наслідки голодомору, який стався в 1932-1933 роках, що показує людяність у той нелюдський час та про важливу роль в історії України створює ця пам'ять про трагедії минулого. Також про протести на Майдані Незалежності та символ боротьби за правду, справедливість та свободу в Україні, який став визначальним для розвитку сучасної України. Ці події стали символом змін і переходу до нової епохи української історії.

Розглянули символіку та значення Небесної Сотні, її роль у визначенні національної ідентичності сучасної України. А саме, що Небесна Сотня є символом відданості та патріотизму, про подвиги людей, які жертвували своїм життям за Україну. Історія про Небесну Сотню, нагадує нам про велику вартість свободи та незалежності, і про те, що боротьба за них може мати дуже важкі наслідки.

Вияснили особливості жіночої участі в збройних конфліктах та визначити роль жінок-військових у захисті національної безпеки та відстоюванні національних інтересів України. Та як відображається жіноча сила та витривалість, яка є невід'ємними рисами українських героїв.

Проаналізували сучасних героїв України, зокрема бійців полку "Азов", стійких захисників Маріуполя, з'ясували їхню роль у війні, вчинки та боротьбу за захист України від російської агресії.

**Список використаної літератури**

1. Людяність у нелюдяний час / упоряд. В. С. Тиліщак, В. М. Яременко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Смолоскип, 2018. — 288 с.
2. Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності / упоряд. Тетяна Ковтунович, Тетяна Привалко. — К. : К.І.С., 2015. — 320 с.
3. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / російсько-українська війна / Євгенія Подобна, тексти; Укр. Ін-т нац. пам’яті. – К.: Люта справа, 2018. – 346 с.
4. Незламні. Книжка про спротив українських жінок у війні з російськими загарбниками / Вікторія Покатіс, [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://vikna.tv/styl-zhyttya/podorozhi/viktoriya-pokatis-nezlamni-pro-shho-knyga-ta-de-yiyi-kupyty/
5. Небесна сотня / Енциклопедія Сучасної України. [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-72671
6. Той самий "Азов" готується до наступу і запрошує добровольців. [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://mvs.gov.ua/news/toi-samii-azov-gotujetsia-do-nastupu-i-zaprosuje-dobrovolciv
7. Полк «Азов» / Усьому світу показали, що таке відвага. [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://www.5.ua/suspilstvo/usomu-svitu-pokazaly-shcho-take-vidvaha-polk-azov-vidznachaie-8-mu-richnytsiu-stvorennia-276389.html