Анонимный автор

 ОДНАЖДЫ НЕМЕЦ, ФРАНЦУЗ И РУССКИЙ…

 *Антивоенная пьеса*

Действующие лица:

Поль-Шарль Камидезо – капитан наполеоновской армии

Пауль-Отто Краузе – гауптман гитлеровской армии

Павел Кряжечкин - рядовой путинской армии

Павлик Козуха – ученик 2-го «Б» класса

 *Пьеса основана на письмах, документах, видео материалах*

**1**

*4 июня 1812 года*

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КАМИДЕЗО. Любезная госпожа Жустина! Пишет вам Поль-Шарль Камидезо, капитан 1-го эскадрона 4-го кавалерийского полка шеволижеров Великой армии Наполеона Бонапарта. Имею честь сообщить нашу последнюю новость, и о ней уже судачит весь полк: мы идём на Россию! Теперь никто более не сомневается в войне. Сегодня мы были выстроены на главной городской площади. Наш Император обратился к нам:

«Les soldats! La guerre a commencé! Солдаты! Война началась! В Тильзите Россия поклялась быть в вечной дружбе с Францией и воевать с Англией. Россия нарушает свои клятвы и не желает давать объяснений. Она ставит нас между бесчестьем и войной. Выбор ясен. Итак, идём вперёд, перейдём Неман и внесём войну на её территорию. Война будет славной и победной!»

Далее Бонапарт делал смотр войск. Вы не представляете, Жустина, какой Он – наш Наполеон! Строгий римский профиль, ясный взгляд, чуть хриплый голос с лёгким акцентом. У нас нет другого Бога, кроме Бонапарта, у нас нет другой страсти, кроме славы! Ах, как я счастлив: подо мной – мой прекрасный конь, в моей груди – пламенное сердце, и я готов побеждать!

Грянули барабаны, музыка, и наши полки двинулись маршем на Восток. И куда бы ни вёл нас наш Повелитель, мы твёрдо знаем, что идём в защиту справедливости. Итак, Россия! Мои товарищи уверяют меня, что это варварская страна, полная болот, снега и медведей. Что ж, увидим. Для меня Россия - страна царей, страна Петра Великого! Я уже представляю себе эту богатую, обширную землю. Да, драгоценная Жустина, скоро будет всеобщий мир, покорение Вселенной, высокие награды и героическая слава!

**2.**

*21 июня 1941 года*

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Дорогой мой брат Бернхард! Наш гениальный фюрер всё рассчитал правильно. Завтра мы перейдём Неман и нанесём России удар. Мы своевременно нападём на этих варваров. Ты спросишь, зачем? Ты ещё желторотый птенец, но я, Пауль-Отто Краузе, гауптман 5-й моторизованной роты армии Вермахта, хочу, чтоб ты это усвоил: мы, немцы, живём в окружении ненавидящих нас низших рас, подстрекаемых евреями. Если бы они могли, то давно бы уничтожили нас. Страшный советско-большевистский тиран Сталин замыслил вероломный удар, дабы уничтожить Германию и покорить весь мир. Но наш мудрый фюрер – это великий политик (его уважают даже враги), и он опередит русских! Мы уже освободили германские земли в Польше, теперь освободим народы России от чумы большевистского террора. Об уничтожении этого кошмара мечтает каждый честный немец. Захватив восточные земли, мы сделаем огромный шаг в осуществлении этой мечты. Германия начала не просто войну, но войну освободительную и справедливую!

Фюрер перед началом битвы нас заверил, что всё, что могут совершить дух и руки немцев для разгрома опаснейшего врага на Востоке, приготовлено. В этом мы все твёрдо уверены.

Передай мой нежный привет маме, обними её и ожидайте моего скорого победного возвращения!

**3.**

*1 марта 2022 года*

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Пап, сейчас по-быстрому расскажу… Аллё? Короче, вот, чё нам выдали, зачитываю: «В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего с 24-го февраля российские вооружённые силы проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Главное для нас – защитить Российскую федерацию от военной угрозы, созданной странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ против нашей страны. Российская армия не оккупирует Украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Украина для нас – не просто соседняя страна, а неотъемлемая часть нашей собственной исторической культуры. На прилегающих к нам, наших же территориях, находится враждебная нам анти Россия. Это - реальная опасность нашему народу. Это возможно прекратить только вооружённым путём. Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Группировка сил Российской федерации продолжит проведение СВО до достижения поставленных целей» … Короче, пап, документы и телефоны у нас забрали ещё 23-го февраля. Сейчас это мне связь по-быстрому дали. Короче, теперь только ты и я знаем, что я - Павел Алексеич Кряжечкин, рядовой… Пап, пап, ты же слышал, да, про эту спецоперацию? То, что наших отправляют в ДНР? ЛНР? Да? Слышал? Какого хуя я тогда сейчас под Киевом?

**4.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Итак, двигается наша Великая армия быстро. Все эти марши и отдых на биваках очень закаляют: обветренное лицо, осанка - я теперь выгляжу настоящим воином! Нам дан приказ: «Всем полкам запастись на три недели фуражом и провиантом». Значит, поход в Россию займёт не более трёх недель.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Наши необычайнейшие войска движутся неумолимо, с невиданной до сих пор силой, как огромный вал, сметая всё на пути. Мы продвигаемся вперёд молниеносно, для нас нет препятствий. Мы уже сделали бросок в 200 километров! Мы возьмём эту дикую страну за четыре недели. В крайнем случае, за шесть.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Не-е, пап, мы пока не скоро. Сначала сказали, запастись едой и водой на три дня, что через три дня вернёмся в лагерь, а теперь непонятно… Чё мать сказала? Когда мы возьмём Киев? Это всё очень долго будет, скажи ей. Мы задачу ещё не выполнили, потому что… Аллё!.. Чё со связью?

**5.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Мы на русском берегу! Русский лес прелестен. Ах, Жустина, какие здесь берёзы! Нас пока высадилось всего человек 100 с лошадьми. Похоже, переправа всей Великой армии займёт несколько дней. Поэтому, есть время оглядеться, наслаждаясь неприятельским пейзажем. Уже темнеет, я лежу на поле и смотрю, как поднимается туман, - земля начинает дышать. Если бы Вы знали, что это такое за прелесть – русское поле: одуряющий запах мёда, идущий с цветов, а эти русские кузнечики трещат совсем, как наши цикады.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Тут в России сейчас лето, кругом одна пыль, от которой не продохнуть, она забивается в нос, в глотку. Отвратительные ощущения. Глаз отдыхает только глядя на поля, которые покрыты цветами. Хотя, как можно называть цветами эти жалкие растения. Поверь мне, Берни, настоящие цветы цветут только у нас в Германии.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Не знаю, пап, в лесу в каком-то сидим, в овраге. Чё ещё? Поле вон вижу в снегу. Да мороз тут, блин, в марте! Прикинь, у меня даже нет этого сраного комплекта «Ратник»! И спального мешка у меня нет! Чё вы мне пришлёте? Куда? В овраг?

**6.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КАМИДЕЗО. Жустина, Жустина, я видел русских! Послышался шум галопирующих лошадей, и появился взвод русских гусар, которых мы узнали, несмотря на ночную тьму, по белым султанам. Их командующий кричит на правильном французском языке: «Кто идёт?» Мы отвечаем: «Франция!» Тогда русский офицер продолжает: «Что вы здесь собираетесь делать?» И тут мой товарищ Фердинанд восклицает: «Увидите, чёрт возьми!» Неприятельские гусары дали залп в небо и ускакали полным галопом. Честно Вам скажу, Жустина, я чрезвычайно взволнован этой встречей с русскими. Но какой у них чистейший французский – хороши варвары!

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Да блять… Чё со связью опять? Аллё! Пап, слышь? Жаль, говорю, что к нам не пускают репортёров. Пусть бы показали, какие мы тут все заросшие, грязные и озлобленные. Мне ребята тут, наконец, подогнали спальный мешок. Чё, поздравляю? Он весь драный, обоссанный и со сломанной молнией. Земля мёрзлая, а наше командование предлагает нам жить вот в этих, блять, «оборудованных» укреплениях на данных позициях в лесополосе! У нас ребята, блин, болеют все. Мы броню и каски неделями не снимаем! Это как тебе? У меня тут и грыжа, и хуижа, и воспаления всякие! Знаешь, чё я тебе скажу? Я, блин, злой не на этих украинцев, которые не желают денацифицироваться, я, сука, злой на наше грёбанное командование!

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Эти аборигены – русские или белорусские (чёрт их разберёт) мужики – совершенно дикие создания, бородатые, неопрятные.

**7.**

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Увы, Бернхард, в вафен-СС я ведь тогда не попал, хотя очень просился, я тебе писал, и теперь я командую 5-й мотострелковой ротой «b» и нахожусь в одной из частей Вермахта на территории Белоруссии. Мораль Советов сломлена нами очень быстро. Они сдаются в плен ротами, а остающийся в норах сброд, мы убиваем без сожаления. Передай от меня нежный привет маме, Берни, и скажи ей, что она назвала тебя не очень-то правильно. Бернхард – значит «смелый, как медведь». Но эти русские «медведи» только и знают, что сдаваться и прятаться по норам. Скоро мы захватим Смоленск.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Какой я нахер в Белоруссии, пап? Я на Украине! А у вас чё там говорят? В Белоруссии? Смоленск? Чё ещё говорят? Кольцо вокруг Украины сжимается? Ты больше смотри свой ящик, пап. Ничё нам не говорят, не знаю. Да у нас машина сломалась. Вот сейчас сидим, ждём.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Меня изумляет то обстоятельство, что мы нигде не встречаем препятствий. Русские бегут! А мы в постоянной погоне за ними, что свидетельствует о том, что мы одерживаем победу! Вероятно, Наполеон скоро заключит мир с Александром, и я вернусь домой. Мы прошли Витебск и теперь двигаемся к Смоленску. Смею Вас уверить, что с русскими скоро будет покончено. Я возвращусь с блистательной победой и буду целовать Ваши нежные пальчики, моя прелестная Жустина.

**8.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. К моему удивлению, наше заранее составленное мнение о варварской России изменилось, о чём я не преминул попенять моему товарищу Фердинанду. Здешние окрестности гораздо в лучшем состоянии, чем в Польше. Мы вышли на хорошую, широкую военную дорогу. Я вижу больше порядка в расстановке верстовых столбов, шлагбаумов и показателей пути. Вдоль дороги расположены хорошие усадьбы, почтовые станции, постоялые дворы и приятные на вид деревни. К слову, вспомнилась та русская песенка, написанная, кажется, господином Сумароковым, что вы мне исполняли, а я вам музицировал на фортепиано. Помните? Возможно, я вскоре где-то здесь её услышу.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Скажу тебе так, брат мой, в России нет ни искусства, ни театра. Бывшая столица России была построена итальянцами и немцами, поэтому до большевиков называлась Петербургом. Школы в крупных городах были устроены немцами, преподавание шло на немецком языке, за исключеньем катехизиса и русского языка. Знаешь для чего? Для связи между верхушкой страны и простонародьем. Мы, солдаты фронта, собственными глазами убеждаемся в том, что русскими всё было подготовлено для уничтожения Германии. В течении долгих лет они только вооружались и не позволяли ничего своему народу, специально не строили дорог и удобных квартир. У них даже нет централизованного отопления, они даже не знают, что такое туалетная бумага! А как они относятся к женщинам! Не помню ни одной книги, переведённой с русского, ни одной пьесы. Помнишь, Бернхард, до войны мы не редко ходили в кинематограф, однажды там показывали «Анну Каренину»? С нами тогда ходили мои приятели Фридрих и Людвиг. Так вот, дядя Людвига, доктор Клаус, когда-то учился в московской школе. Вспоминаю сейчас, что тогда он объяснял, что сценарий в той картине был немецкий, и ставили картину немцы – русского в ней был один сюжет, к тому же глупый.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Да почему я «глупый-то», пап? Да нашего ничего нет или фиг*о*вое. Да нас тут половина ребят переодевается в украинскую форму и ходят! Да потому что она удобная, блять, и качественная!

**9.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Жустина, мы в Смоленске! Настали горячие деньки. Генералы неприятельской армии расположились здесь со своими войсками, и наша задача была во что бы то ни стало взять этот стратегически важный город. Это был тяжёлый бой. Со всех сторон на город летели наши ядра и гранаты. Город Смоленск горел, но неприятель не желал выходить. Наконец, ночью русские отступили! Смоленск взят, но вид поля битвы ужасен.

На смотре, обезумев от усталости и запаха крови, получая награды, мы жаждали услышать от Наполеона, что теперь войне конец, что мы отдохнём и возвратимся во Францию. Но он, оглядев нас, восхищённо воскликнул: «Nous continuerons à gagner! Будем продолжать побеждать! С такими войсками надо идти на край света!»

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Это настоящее пекло! Но жарко не только от солнца. Честно скажу, Бернхард, нам пришлось попотеть, выжимая их из Смоленска. Как же нам хотелось, чтоб эти русские уже сдохли или сдались в плен. Бои длились несколько недель. Пожалуй, для меня это первое масштабное кровопролитное сражение здесь. В конце концов, мы частично взяли их в котёл и уничтожили ударную группировку войск, шедшую с юго-запада. Захватили сотни тысяч солдат в плен и тысячи танков и орудий. С большим трудом, но Смоленск взят! Мы ездим по всему городу, занимаем дома и квартиры. О, Господь Спаситель, я, наконец, подстригся!.. Приятно видеть, Берни, здесь живут благоразумные слои местного населения, которые очень приветливо встречают нас и поступают к нам на службу. В Смоленске расположен старинный собор, мы возобновили службы в нём. Скоро прибудет фюрер, чтобы наградить многих из нас… К слову сказать, 130 лет назад в этом городе стояли французы под командованием Наполеона.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. А по поводу того, типа, с Киева вышли, как это? Я скажу так. Мы не воюем, пап, с Нигерией там, с пиратами Сомали, мы воюем с большой страной. Им вся Европа оружие скинула своё ненужное. Баз, складов тут военных очень много, на Украине. Против нас реальная сила! Это тебе не Наполеон на лошадке прискакал.

**10.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Не ожидал, что будет настолько невесело. Перебиваемся мы во всех отношениях кое-как. Уже мало хлеба, а мука, молоко, водка и табак сделались большой редкостью. Маркитанты с провиантом отстали, вероятно, они где-то в арьергарде. Нет переменных сорочек, и это при том, что стоит ужасная, выжигающая всё жара. Набранная нами вода, вследствие этой жары, имеет скверный запах и вкус. Многие (как всадники, так и лошади) начали страдать поносом. Мы худеем просто на глазах.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. У нас не всегда теперь есть возможность выспаться, помыться и по-человечески поесть.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. А у нас старшина, пидор конченный, отказался ехать, прикинь? А у него целый Камаз сухпайков. Папа, мы сухпай на 10 человек делили. Один сухпай! Мы ели все по ложке! Не побухать, не пожрать. Армия освободителей, блять!

**11.**

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Что ж, позавчера, Берни, нам повезло.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Нам, кажется, повезло.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Бля-я-я, как нам повезло-о!

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Мы прибыли в деревню. Свиньи, коровы бродили по улице, даже куры и гуси. Каждое отделение сразу закололо для себя свинью, кур и гусей.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Около одной из деревень нам встретилось стадо пасущихся коров. Солдаты сразу забрали их с собой. Теперь у нас нет недостатка в молоке и мясе. Кроме того, в одном лесу на лужайке мы увидели стаю диких гусей и предприняли атаку против них.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Позавчера мы жили вовсю! Я сожрал, по меньшей мере, два фунта жаренной свинины, целую курицу, сковородку жаренной картошки и ещё полтора литра молока. Как это было вкусно! Помнишь, именины у тёти Хелены? Так вот, вообрази себе, что в этой грязной большевистской деревне мне было гораздо вкуснее, ха-ха!

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Да, Жустина, теперь мы сами заботимся о своём продовольствии.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. В общем, питание достаточное, передай маме, чтобы не беспокоилась. Мы снабжаем себя сами. Заботимся, чтобы живот был всегда набит.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Мы, короче, пап, тут в посёлочек один зашли… Я тут маленько это… украл косметики немножко там Катьке и матери, скажи им. А чё делать-то? Думаешь, я один? Тут сумками все тащат. Всё в семью. Там пробники, правда. Ну ладно, это привет с Украины будет им. Какой же русский человек не сопрёт ничё, ты чё? Кроссовки тебе, они фирменные тут все, 42-й размер. Малы? Ну, Матвею, пусть Матвею тогда на вырост. Тут всё качественное, вся одежда. Да вообще! Была бы у меня возможность… Но тут тоже, надо помаленьку, можно спалиться. Ноутбук? Матвей поедет учиться, ему надо? Не, ноутбука не нашёл. Ну, тут спортивная семья была, я так понял. Я это, короче, витаминов набрал, ну, понятно. Майки хоккейные тут вот. В общем, набираю тут, чё могу, всегда беру. Всё равно, футболки всегда нужны, и Катьке, и Матвею, шорты. Тут вещи качественные, конечно, ну я офигел. Прикинь, как они жили, да? И как мы живём, блять. Дом тут, ремонт вообще офигенный. Беседку тут как бы, думаю, перекинуть вам, ха-ха. Вообще, тут классная беседка, камнем обложенная, мебель, знаешь, такая плетёная. Помнишь, мы в Турции видели? Ну вот, типа того. Россия - жадная страна, они платить-то нам не хотят. А тут мы второй день в сауне паримся. Костюм тебе? Да тут, блин, поразобрали уже, спортивные костюмы…

**12.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Жустина, наконец наступил тот день, когда мы дали бой! Кажется, война началась! Мы догнали русских. Наш полк остановился у какой-то деревни. Слышны были ружейные и пушечные выстрелы. Около часу не происходило ничего серьёзного. Вдруг я увидел выходящих из леса сразу в нескольких местах головы колонн русских. Они шли сомкнутыми рядами. Они решились выйти в открытую! Мы и артиллерия принялись палить в них так ожесточённо, что они остановились. Но они не двинулись с места. Они просто дали себя громить картечью! Они стояли стеной! Я был поражён русским солдатам. Их были полчища. Я стрелял, как помешанный. Бой длился, кажется, множество часов. И наконец, русские отступили. Они исчезли в лесах, откуда вышли. О-ля-ля! Виват, Наполеон! Сегодня славный и великий день!

Ночью на биваке я долго ещё не мог заснуть. Мы с Фердинандом и другими нашими товарищами курили трубки и обсуждали это первое наше сражение, столь решительное и победное! Вспоминали свою храбрость, но и храбрость русских!

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. И, блять, украинцы умеют воевать, прикинь! Подразделения «Азов» там, их короче, тренировали, бляха-муха, подлые янки, иностранные инструкторы, натовцы. И этим подразделениям, там «Азову», ну, нацистским разным, им вообще, большое внимание уделялось.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Они начали сопротивляться! Но мы уводим из деревень всё население – взрослых и детей, не помогают никакие мольбы. Мы умеем быть безжалостными. Если кто-нибудь не хочет идти, его приканчивают. Как говорит мой приятель, Дрейер: «Главное, бить без пощады всех русских, чтобы этот свинский народ скорее весь кончился». Недавно в одной деревне группа жителей заупрямилась и ни за что не хотела уходить. Наши ребята пришли в бешенство и тут же перестреляли их.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Жители скрываются в непроходимых лесах. Поодиночке нам ходить нельзя, только отрядами, иначе русские мужики, выходя из леса, убивают наших дубьём, пиками и ружьями.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. В лес? Не, не вариант. Там это, терроборона их везде.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Сегодня видел, как на расстрел вели могучего русского крестьянина. Он вилами убил двух наших шеволежёров.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Иногда эти дикари бывают ещё и страшно упрямы, более того, и опасны. Несколько русских женщин закололи фельдфебеля Гайера из соседней роты и нашего механика Йозефа Трайлиха. Нас здесь ненавидят! Вы, в Германии, даже представить себе не можете, какая ярость у этих русских против нас. Эти дикари, оказываются, умеют ненавидеть!

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Думаешь, нас здесь цветочками встречают? Ни хера. Мы *не* находимся на своей территории, я прям чувствую! Это *не* наша территория! Они нас так ненавидят! Я такого нигде не испытывал. Это пиздец полнейший.

**13.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Мы двигаемся к Москве с огромным трудом. Я не менял бельё, кажется, вечность! Это выше всякого терпения. Льют холодные дожди, дороги делаются непроходимыми. Но самое печальное, холодные дожди убивают лошадей. Сегодня мы прошли всего 9 вёрст, а я насчитал по пути более 1000 их трупов. Мы были уверены, что Император, поражённый началом войны и страшным сражением у деревни Бородино, не пойдёт дальше. Но дни текут, а мы всё продвигаемся в глубь Российских территорий. Русские отступают, а мы неуклонно держим путь на Москву.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Завязнув в изматывающих боях под Смоленском, мы упустили больше месяца. С большими потерями, но мы двигаемся к Москве, и это неизбежно. Фюрер чётко обозначил цели, и мы их выполним.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Я думал, это всё будет пять-шесть дней! Но, мне кажется, это будет месяцами. Как бы не годами. Задача? Да чё-то они с этими задачами задолбали уже там! Они там сидят, стрелочки рисуют на карте, а мы тут все в ахере. Кто здесь находится, мы цель не можем понять даже. Мы не знаем цель!

**14.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Жустина, Москва, Москва! Москва принадлежит нам. Она принадлежит нам в прямом смысле слова – в ней нет ни русских солдат, ни обитателей, только слышен редкий лай собак. Все жители покинули Москву! Город велик и безлюден. Тяжёлое безмолвие царит в нём. Я потрясён. Оно нагоняет страх. Повсюду ходят наши солдаты, несущие целые свёртки различных товаров – они тащат огромные куски сукна, целые головы сахара, различную утварь, одежду, иконы, картины.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Мы находимся в 80 километрах от Москвы. Поверь мне, Бернхард, я не ожидал, но эти русские оказывают сопротивление всё сильнее! Думаю, пока придём в Москву, будут ещё жестокие бои. В моей роте опять убитые тяжёлыми минами и снарядами. Начинаю понимать, что эта чёртова дикая Россия – не Польша и не Франция. Эти варвары – потому ещё сильный и опасный враг, что их, как тараканов, невообразимо много.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Ну, а у нас задача, извините, такая сложная, да-да-да, ну извините, целый город взять, нихуя себе! Нам Мариуполь надо забрать. Они восемь лет не могли, а тут надо! Да-да-да, я же и говорю, пап. А что мы тут можем сделать?.. Домой хочу.

**15.**

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Вот уже полгода, как я нахожусь в этой жуткой стране. Напрасно вы с мамой ждёте меня к Рождеству, Бернхард. Моя 5-я рота будет «справлять» его в русском «раю», на передовой. Нелёгкие дни. Подумай только, наш водитель Людвиг Франц убит, ему попало в голову. Так же я потерял ещё двоих – повара и портного, а слесари по моторам тяжело ранены. Надеюсь, скоро нас отпустят. Нервы мои сдают. Я полагал, что война закончится хотя бы к зиме, но как видно, дело обстоит иначе. Во всяком случае, я думаю, верховное командование должно понимать, что продвижение вперёд придётся прекратить на время зимы, так как нам не удаётся предпринять ни одного наступления.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Отдан приказ всем войскам запастись провиантом на шесть месяцев. Значит, мы решительно покидаем Москву? К сожалению, мы выступаем из Москвы. Точнее сказать, мы отступаем. Дорогая Жустина, я смотрю на нашу армию теперь, и это грустное зрелище. Поверить сложно, мы - как орда, одеты в самые разнообразные вещи. «Великая» армия нынче имеет вид громадного каравана. Мы тащим за собой всё, что избежало пожара. Только больше десятка тысяч разных карет, повозок, фургонов и телег! (Это всё напоминает войны азиатских завоевателей.)

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Короче, думал, отсидимся, а нас завтра отправляют на передок, и командиры сами говорят нам, ну, типа, готовьтесь. Вон, переговорщики украинские приезжали с их стороны, я слышал, ну, типа, вам два дня даём свалить отсюда. Если не свалите, ну, типа, пиздец вам, короче. Не знаю, командиры там чё-то решают, не знаю, короче, как мы поедем.

**16.**

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Наша часть несёт ужасные потери. Я в бешенстве. Ненавижу тыловых крыс, которые с помощью связей продвигаются по службе гораздо быстрее нас, кто находится на Восточном фронте, в этой чёртовой кровавой мясорубке и рискует головой. Дрейер убит. Каждый из нас одной ногой в могиле. Раньше мы с нетерпением ждали смены и надеялись, что придут новые части, и нас отведут в тыл. Теперь я убедился, что смена приходит только для тех, кто уже покончил счёты с жизнью.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Прошёл тут слушок один, что мы скоро поедем обратно. Но если потом скажут, езжайте обратно на Украину, я не поеду, блять. Чё, пап, в тюрьму? Я лучше в тюрьму сяду. Да, я сяду! Я себе лучше ногу прострелю с автомата, чем я поеду.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Я очень тоскую, Бернхард, по нашему уютному дому, по саду, по маме и по тебе, мой младший брат. Я прошусь домой, но нас уже давно не сменяли.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ-КОМИДЕЗО. Прощай, Москва! Жустина, не верится, что я скоро вернусь домой, увижу Вас, матушку и Францию после такой нелёгкой, но славной экспедиции.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Я с Катькой спать теперь боюсь, когда приеду, прибью ещё её ночью.

**17.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Мы отступаем. Прошли Боровск. Фуры застревают по ось в грязи. Всем отдан приказ взрывать всё, что мешает движению войск. Русская погода преследует нас, как яд, как проклятье. Страшно холодно. Наш полковник сказал, что его походный термометр ночью показывает 18 градусов мороза. Лошади падают замертво. Это ужасно. Но поскольку еды у нас почти не осталось, это хотя бы даёт нам возможность питаться их отвратительным мясом. Мы отрезаем куски, накалываем на сабли и шпаги и жарим на костре. Что же нам ещё остаётся делать?

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Но если мы начнём что-то делать, пап, нам придёт пиздец всем, нахуй. Потому что, это не в наших силах. Те, кто выполнил задачу, они съебались уже отсюда. Чеченцы вон, Кадыров бесится, типа: «Зачем нам такое говно?» Помнишь, пап, «Грозовые ворота»? Там был старлей молодой, который повёл в бой и всех проебал? Это про нас, пап… Папа, война – это очень страшно. Да, да, да. Ты знаешь, это вот про нас, это 6-й полк. Просто почти всех проебать за пару минут. Ты знаешь, что у России, кроме этого ёбаного ядерного оружия, нихуя больше нет? Кроме авиации и этой ебучей ядерной бомбы нихуя больше нет.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Выбора у нас нет. Мы должны либо победить, либо немецкий народ ждёт полное уничтожение. В русских газетах открыто пишется: «Убей немца»! Они открыто призывают уничтожить фашизм (эти дегенераты даже не понимают разницу между национал-социализмом и движение Муссолини)!

**18.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Помимо всех страданий, среди нас открылась злокачественная болезнь, род гонореи (вероятно, вследствие холодной погоды, истощения и долгого лежания на голой земле). Смертность очень велика. Мы роем огромные ямы, куда просто бросаем по 50-60 человек.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Мы не успеваем хоронить наших мёртвых. Приказано ставить кресты с номерами, но мы это обходим и начальство не настаивает.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Ежедневно в лесу раздаются одиночные выстрелы. Несчастные, потерявшие надежду, не выдерживают. Дозорные отправляются разузнать в чём дело. Когда возвращаются, сообщают: «Ещё один француз вышиб себе мозги». Это всё ужасно. Я проклинаю свою горькую судьбу.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Открою, Берни, тебе одну жуткую подробность. Вши. Это, пожалуй, здесь самое ужасное, особенно ночью, когда тепло. После ночлежек в грязных крестьянских хатах, от вшей можно взбеситься! Они бегают по всему телу, это действует на нервы. Всё тело зудит и покрыто волдырями. Ловим их днём, ловим ночью. Сколько вшей не лови, всех не переловишь. Они, как русские!

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Ничего мы не можем здесь сделать, потому что армия долбоёбов ёбаных, блять. Половина – оружие складывает. Их, сука, под трибунал пустят, долбоёбы, блять. Раз пришёл, блять, так воюй! А зачем складывать оружие? Говорят: «Мы не знаем, за что мы воюем. Мы не хотим умирать». Ты, пап, не представляешь, сколько танковых рот отказалась ехать. У них танки все побитые-перебитые, нихуя не могут они! Эти танки все с Чечни, с Афганистана, они все переделаны, они не стреляют даже почти что, прикинь!..

**19.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Ужас на нас нагоняют казаки. Они выскакивают полчищами из густых лесов и всегда застают нас врасплох, в любое время дня и ночи. Эти свирепые нападения самым пагубным способом влияют на всех нас. Всякая субординация, всякая дисциплина стала невозможной. Несмотря на звания и чины, мы просто тащимся однородной толпой усталых, окоченелых, отчаявшихся людей. Я очень зол. И очень простужен.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Я не могу тебе передать, что здесь происходит. Поверь, ничего подобного я ещё не переживал за всё время этой войны. Каждый день стоит нам много жизней. Когда же закончится этот ад.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Короче, я опять по-быстрому, связь дали ненадолго. Всё хуёво, пап. Пацаны ехали, вернулись, просто мертвяки одни привезли… Хочу обратно. Все хотят. И чё? Все, кто свалили, из-за этого их убили уже. Помнишь, я тебе говорил, Волков, Булдачиев, хотели уехать домой? Они съебались, и их расстреляли… Только никому не говори.

**20.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Когда люди падают, их давят телегами, не дождавшись их смерти. Солдаты тут же раздевают несчастных, отнимая тёплое платье. Солдаты теперь толпами бросают своё оружие. Полный беспорядок. Ночи долгие. Мороз около 20 градусов. Мы спим на сырой, обледеневшей земле. Я уже не понимаю, где мы находимся и куда идём.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Эти русские – отчаянные сволочи. Они упорно сопротивляются и не боятся смерти. Я начинаю понимать, что Россия – какая-то страшная загадка. Иногда мне начинает казаться, что фюрер втянул нас в очень опасную авантюру.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Так хуёво всё, пиздец, короче. Нас кидают на передок. Туда ехать вообще невозможно, короче, обстреливают колонны конкретно! Вообще, ебанёшься тут, оторванные ноги, хуёво всё. Хуй знает, чё вообще, делать тут? Да хуй знает? Никто не знает вообще, чё делать!

**21.**

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Мы опять в Смоленске.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Пишу письмо в крестьянской хате.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Тут есть, короче, городок рядом, 10 километров, пацаны объезжали, к нашим чтоб проехать, потому что украинцы там закрылись и обстреливают с разного, с миномётов, со всего хуярят.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Кажется, у меня отморожены кисти рук. Не думаю, что я ещё когда-нибудь смогу играть на фортепиано. Ещё отморожена правая нога. Она почернела, и пальцев я уже давно не чувствую. Я содрал кожу с одного пальца и не ощутил никакой боли.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Сейчас, блять, такая бойня должна начаться.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Моё сердце разрывается. Мы оказались бессильны и жалки против России, против этого, мне кажется, великого народа.

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Я думаю, в отношении этих русских, мы просчитались.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Очень жёсткая бойня должна начаться!

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Эта проклятая большевистская Россия навсегда останется в нашей памяти.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Теперь вся эта Украина превратилась, как в Донбасс и Луганск. В 95-м в Чечне и то было лучше, ребята говорят. Как ты меня вытащишь? Ты меня никак не вытащишь. Не кем нас менять!

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Мы в полном окружении.

ПОЛЬ-ШАРЛЬ КОМИДЕЗО. Всё кончено. Я потерял веру. Но среди всего, я сохранил единственную вещь, которая мне теперь пригодится. Это мой пистолет.

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Молитесь там за меня, короче. Всё, пап, давай. Главное, там никому ничего не говори.

**22.**

*8 декабря 1942 г*

ПАУЛЬ-ОТТО КРАУЗЕ. Я, Пауль-Отто Краузе, гауптман моторизованной 5-й роты 670-го полка 371-ой пехотной дивизии Франца Райсинга. Мы в районе Сталинграда. У меня обморожены ноги и правая рука, поэтому, Бернхард, прости за эти каракули – лучше не могу. Маме не читай это письмо, но сохрани его. Наша рота очень сократилась, но и на эту численность мы до сих пор ещё не получили зимнее обмундирование. Мы тщетно пытаемся предостеречь себя от обморожения. Обвязываем сапоги тряпками, обкладываем голенища соломой, завязываем уши полотенцами. Но будь всё проклято, брат мой Бернхард! Мы все околеваем от холода. Много убитых и ещё больше раненных. Уже свыше трёх недель мы ведём днём и ночью ожесточённые бои. Мы попали в настоящий котёл. Кто отсюда выберется, тот поистине родился в сорочке. Мы дни и ночи в снегу. Русские налетают на нас внезапно с флангов или с тыла. Эти черти оказываются повсюду… Знаешь, что Гитлер ещё придумал, чтобы нас здесь подбодрить? Нам объявили, что учреждена медаль «За участие в зимних боях на Восточном фронте». Но пока на руки выдают не медаль, а только ленточку. Ленточку получил и я, но гори она в аду! Мы присвоили этой медали название «Орден мороженого мяса». Даже мы, офицеры, одеты очень плохо. Я уже не говорю о наших солдатах, которые в этот ужасный мороз до сих пор носят пилотки, а всё обмундирование у них летнее. Конца этой «молниеносной» войны не видно. Я не знаю, что с нами будет завтра. Кажется, я теряю всякую надежду возвратиться к вам, домой и остаться в живых. Мы найдём здесь свои могилы…

**23.**

*2 декабря 1812 г*

ПОЛЬ-ШАРЛЬ-КОМИДЕЗО. Дорогая Жустина, если мы ещё когда-либо свидимся, примите ли Вы меня таким, каков я стал теперь? Я видел смерть, я сам убивал. Всё это сделало меня жестоким, циничным и безжалостным. Душа моя огрубела. Нужен ли я Вам такой? Мы скоро все погибнем уже по-настоящему, за наши грехи и за задуманное нашим Императором. Будет то, чего мы заслуживаем. Пожелать завоевать такую огромную страну было настоящим безумием!

Но, Жустина, я хочу, чтобы вы знали. Несмотря ни на что, я не трус и не подлец. Вы не будете презирать меня. И я не предал моего Императора. Здесь холодно, здесь ужасно холодно. Не имею желания описывать, что на мне надето – это не выдерживает никакого здравого смысла. Возможно, это моё последнее письмо.

*Преданный Вам, матушке и своему Императору,* *Поль-Шарль Комидезо…*

**24.**

*3 июня 2022 г*

ПАВЕЛ КРЯЖЕЧКИН. Я, Павел Алексеич Кряжечкин, рядовой российской армии, записываю это видео, чтобы передать это обращение. В общем, 24-го числа нам сказали, что мы пойдём маршем по неизвестному маршруту. Взяли еды и воды на три дня, через три дня сказали, что мы вернёмся в лагерь. В эту же ночь мы прошли границу Украины, ну, пересекли… В общем… в общем, я хочу донести всем, кто воюет на территории Украины и всем, кто находится в Российской Федерации: пожалуйста, остановите эту войну, она никому не нужна! Гибнут люди ни в чём не повинные, умирают под бомбами, здесь творятся страшные вещи, убийства, бесчинства, остановите войну, она никому не нужна, поверьте на слово. Что здесь происходит, словами не описать, это просто ужас… У меня ранение в глаз, я попал в плен. Вернее, мы с однополчанином. У него разорвана барабанная перепонка на одном ухе. Он слышит одним ухом, а я вижу одним глазом. Вот мы попали в плен, слепой и глухой. Короче, у нас сломалась машина, а наша колонна прошла мимо, никто не оказал помощи. Потом начались взрывы, мы с однополчанином побежали в лес, скрывались в лесу. На четвёртый день наткнулись на экипаж территориальной обороны. Пытались скрываться от них в лесу. Они захватили нас, предложили сдать оружие. Мы добровольно сдались в плен. Относятся в плену хорошо, оказали первую медицинскую помощь, накормили, напоили…

**25.**

ПАВЛИК КОЖУХА. Здравствуй, доблестный боец! Меня зовут Павлик Кожуха, мне 9 лет, я учусь во втором «Б» классе. Я очень рад, что в нашей школе проводится Всероссийская акция «Письмо солдату», и я могу написать тебе письмо. Надеюсь, ты будешь ему рад. Мы следим за тем, что происходит сейчас на Украине и много говорим об этом на уроках, классных часах. Видим, как отважно вы продвигаетесь по территории Донбасса, спасая жизни тех, кого обстреливают войска ВСУ. Вы сильные и смелые. Дорогой солдат, хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину и борешься за мир. Тебе приходится рисковать жизнью, твоя служба очень нелёгкая, но очень важная. От тебя зависит спокойствие над нашими головами, потому что вы там боретесь с террористами. Знайте, мы вас всех здесь дома ждём, будьте осторожней там и возвращайтесь живыми и невредимыми. В моём доме живут разные народы: татары, поляки, азербайджанцы, белорусы, китайцы, корейцы. Мы все разные, но живём в мире. Вместе учимся, вместе гуляем, вместе в бассейне плаваем. И всё благодаря тебе, дорогой солдат! Ты - гордость нашей любимой России! Пока вы защищаете границы, помогаете людям там, мы живём здесь и думаем о вас. Я и мой друг, Кирилл Грудилин, тоже хотим стать военными, такими же умными, смелыми и сильными, как вы!

 КОНЕЦ

*Время написания – февраль/март 2023 г*