**Спогади про Велику Вітчизняну війну**

Про Велику Вітчизняну війну багато написано, багато розказано. Але крапку у відображенні всієї правди про війну ставити не можна, тому що правда про війну попросту бездонна. Ми, на щастя, про війну знаємо тільки з чуток: з фільмів, книг, спогадів ветеранів, яких з кожним роком стає все менше і менше. Наші ветерани - це дивовижне покоління. Вони стояли на смерть і перемагали в жорстоких боях навіть тоді, коли горіла земля, кришилися камені, плавилось залізо. І незважаючи ні на що, вони зберегли в собі вміння співчувати чужому болю, співчувати, бути і залишатися людиною в будь-яких, самих нелюдських умовах. Ветерани - незвичайні люди. Вони є для нас прикладом мужності і стійкості, витривалості і взаємодопомоги, наполегливості і оптимізму. Вони показали, якою має бути справжня дружба й товариство. І нам навіть важко уявити, що літні воїни були такими ж, як і ми: любили і хотіли бути коханими, сміялися, раділи, вірили в щасливе майбутнє. Багато довелося пережити людям, які пройшли Велику Вітчизняну війну, але їх, фронтовиків, не можна вважати поколінням зі зламаною душею, не можна вважати «втраченим поколінням».Всі зруйнувалося в один день - 22 червня 1941 року. Смерть, розруха, попелища, втрата близьких, нескінченна розлука. Ось що таке війна! Горе, відчай, біль, співчуття. Ось що таке війна! Звичайно ж, кажучи про війну, не можна не згадати про фронтові трикутниках - своєрідних ниточках між фронтом і тилом. Де тільки вони писалися: у бліндажах і землянках, на привалі, під час коротких перепочинків. А як чекали заповітного листа в тилу і на фронті! Кожне з листів - жива трагічна доля, живий голос мужньої людини.Перемога ... Про це мріяли всі. І перемога прийшла через 1418 днів. Але не велична, в лавровому вінку переможців, а скорботна, бо надто дорогою ціною дісталася. Ми живемо в XXI столітті, але одне з страшних подій XX століття - Велику Вітчизняну війну - ми будемо пам'ятати довго. Потрібно шанувати своє минуле. Вклонімося великим тим рокам!   Так уже історично склалося, що війна - це справа чоловіча. Але вона не обійшла стороною і російських жінок, фашисти змусили воювати і матерів, справжніх і майбутніх, у яких самою природою закладена ненависть до вбивства. Стійко працювали жінки в тилу, забезпечуючи фронт одягом і продовольством, доглядаючи за хворими солдатами. Та й в бою жінки не поступалися досвідченим бійцям по силі і відвазі. Війна несла смерть мільйонів ні в чому не винних життів матерів та дітей, які намагалися хоч якось протистояти "чорної чуми".    Люди пережили страшну війну, може бути найжахливішу і важку за своїми жертв і руйнувань за всю історію людства. Але вони ніколи не забудуть своїх героїв.    З кожним роком ми все далі і далі йдемо від воєнної доби. Але час не має влади над тим, що люди пережили у війну. Їх подвиг безсмертний, так як буде жити у віках.    Сумно бачити зараз немічних старих, що згадують свою славну молодість, що плачуть про загиблих товаришів. Розумієш, яке коротке і вразливе людське життя і як все-таки багато може зробити людина - віддати своє життя в ім'я щастя інших. Ми не маємо права забувати їх, відстояли свободу і незалежність народів. І не тільки пам'ятати, а бути гідними їх подвигу, не допустити повторення вже сучасної війни. Саме про це мріяли бійці Другої Світової, вони мріяли, щоб та війна стала останньою. Але як це зробити?! Хіба це можливо?! Так, якщо об'єднати всі добрі сили на Землі. На це не шкода витратити життя, даруючи людям світ.