ZIJ TRADEN AAN….

Zij traden aan bij ’t eerste morgenklaren

zonder een woord,

Toen hebben hen de knechten der barbaren

Haastig vermoord.

Twaalf der onzen, zwijgend aangetreden

Op het laatste bevel.

het salvo viel, hun strijd was uitgestreden,

God hielp appèl.

Het licht glijdt over de lage landen.

Van wad tot ven,

En wij, gebukt onder het juk der schande,

Gedenken hen.

Gedenken hen, die, toen het volk verslagen

En macht’loos scheen,

De vaan der vrijheid hebben hooggedragen

Door alles heen.

Die ’t fiere wachtwoord hebben doorgegeven

Van mond tot mond:

“Dat eens de tyrannie zal zijn verdreven

Die ’t hart doorwondt”.

Iedere morgen, als de zon komt rijzen

Op Hollandsch wei,

En elken avond als het licht gaat grijzen

Gedenken wij.

Maar ’t licht in onze ogen wordt niet doffer.

Noch zwak de hand,

wanneer wij denken aan hun bloedig offer

Voor ’t Vaderland.

Tegen de tyrannie), die zij bestreden,

Vechten wij ook.

Naar ’t enen doel richten zich onze schreden,

Wij zweren trouw de leus, die zij beleden :

Nederland vrij!

Dit is een gedicht door een persoon geschreven die anoniem is gebleven. Vermoedelijk is het geschreven door A. den Doolaard. Het is gevonden in een herdenkingsboekje daterend, 31 augustus 1945. Het aantal van achttien slachtoffers is veranderd door dhr. A.H. van Apeldoorn en ook heeft dhr. één couplet weggelaten.