1939-1945… Ці дати кожен раз викликають гіркоту втрати, сльози на обличчі кожного, який знає, що вони означають. Адже, страшнішим війни нічого не може бути на всьому білому світі. Війна забрала тисячі життів ні в чому неповинних людей, солдатів, які воювали за свободу, за мирне небо над нашими головами, за щастя і за наше життя. Сміливі, відважні, сильні… Можна ще дуже довго перераховувати їх людські якості, але найголовніше - вони не зламалися під натиском фашистів, мужньо рятували життя багатьох людей і були віддані своїй Батьківщині. Довгі 6 років тривала війна, ніхто не знав, коли вона закінчиться, але кожен вірив, що залишилося небагато, ще трохи і вони повернуться до своїх рідних та близьких, які із завмиранням серця чекали їх вдома.

У мене на війні була моя бабуся - Хоменко Віра Іванівна. У 1943-1945 роках вона працювала водієм машини в автомобільному полку, який спочатку перебував близько Тегерана (Іран), а потім на Далекому Сході, коли СРСР вступив у війну проти союзника Німеччини - Японії. "Ми щиро сподівалися, що повернемося всі живі," - згадувала жінка після війни.

9 травня 1945 року закінчилася війна з фашистською Німеччиною, а у вересні 1945 року з Японією. Багато хто не зміг цьому радіти, але ми будемо пам 'ятати тих, хто загинув і їх подвиги. Вони залишаться в нашому серці і будуть жити в ньому вічно. Ми вшановуємо пам' ять загиблих на Великій Вітчизняній війні: в кожному населеному пункті стоять пам 'ятники і меморіальні дошки з іменами наших героїв, героїв Радянського Союзу та України.

9 травня, у День Перемоги над Німеччиною, діти, школярі, дорослі і пенсіонери приходять вшанувати пам'ять полеглих, піднести квіти і привітання тим, хто вижив, і для кого цей день став найбільш пам' ятним та щасливим днем. Вічна пам 'ять Вам, герої Другої світової війни! Ми будемо завжди пам' ятати ваші подвиги, втрати, біль та страждання.