Put u Vukovar

Krenuli smo u 6:30. Bili smo jako umorni, ali nismo spavali od uzbuđenja. Stigli smo u Memorijalni centar i tamo se fotografirali pokraj tenka, posjetili smo zatim Borovo Naselje gdje se prave poznate cipele, u posjetu bolnici je bilo jezivo, ali i lijepo jer smatram da treba bez obzitra na sve posjetiti sva mjesta i vidjeti kroz što je naš narod prošao. Da su današnja djeca rođena u to vrijeme, ne bi bilo dobro jer bi se teško nosili s tim, slabije su generacije. Održali su nam predavanje o bombama i minama, vojnik je pitao jednu djevojku što bi napravila kad bi bila u situaciji sa bombom i da je netko baci, ona je odgovorila da bi se predala. Mislim da to nije dobar odgovor. Na Ovčari smo vidjeli puno čahura, tu su dovodili ljude iz bolnice, posjetili smo masovnu grobnicu, tamo je puno stradalih pronađeno, razgledavali smo tenkove i imali smo mogućnost ući i vidjeti kako je u njemu.Bili smo i u transporteru, u avionu je bilo zanimljivo,ali i ne baš toliko jer znamo da su mnogi naši poginuli tu. U Muzeju Eltz smo razgledavali grobnice stare, obilazak Vučedola, vidjeli smo skupocjenu Golubicu. Trebamo se uvijek sjetiti ovoga i ljudi koji su žrtvovali svoj život za domovinu.

Sandro Milić, 8. r.