Иван Купка

ТРАГЕДИЯ   
(написана в августе 2025 года)  
"Гризодубова В.С. и генералы ЛВО. 29 мая 1941г."  
  
Действующие лица.  
Гризодубова В.С., Герой СССР 1938 года. Женщина-летчица-рекордсмен.  
Депутат Верховного Совета СССР 1 созыва с 1937 по 1946 годы.  
Командующий ЛВО, генерал-майор М.М.Попов.  
Заместитель командующего, генерал-лейтенант К.П.Пядышев.  
Начштаба ЛВО, генерал-майор Д.Н.Никишёв.  
Член военсовета ЛВО, корпусной комиссар, генерал Н.Н.Клементьев.  
Начальник инженерной службы, генерал Б.В.Бычевский.  
Командующий Балтийским флотом, адмирал А.Г.Головко.   
Командир второго корпуса ПВО, генерал-майор Ф.Я.Крюков.  
Командиры армий и другие офицеры округа.  
Штабные военные, вплоть до рядовых.   
-------------------------  
  
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.  
Картина первая.  
29 мая 1941 года. 11-00 часов утра.  
Помещение штаба ЛВО в Ленинграде на набережной Невы.  
Большой просторный зал. Длинный стол, покрытый зелёной скатерью.  
Вдоль него со всех сторон более 50 стульев. Все заняты.  
Слева на длинной стене зашторенные карты.  
В центре дальней стены огромный портрет Сталина.  
В углу под ним три красных знамени.  
Мягкий зелёный ковёр во весь пол зала.  
Никишёв стоит обложенный стопками бумаг в середине стола,  
лицом к окну.  
Напротив него в синей парадной форме полковника авиации сидит  
31-летняя Валентина Степановна Гризодубова с роскошной  
причёской мелко завитых каштановых волос. Выпрямилась. Бледная.  
Пахнет духами "Красная Москва" артикул 1623.  
Все остальные места заняты исключительно офицерами-мужчинами.  
На неё то и дело искоса поглядывают: то ли любуются, то ли   
отчаянно неодумевают - что ей здесь надо? Кто её прислал? Зачем?  
  
Никишёв: товарищи офицеры, мы уже два часа с вами поработали.  
Заслушали три доклада командиров армий. Одного из них сняли,   
согласно приказа Командующего М.М.Попова - он вот-вот сейчас  
приедет. Какие будут вопросы в заключении?   
Я вижу наша Дорогая Гостья, Валентина Степановна, особо уполномоченный  
представитель ленинградского областного комитета ОСОАВИАХИМА  
хочет у меня что-то особо важное спросить?   
Гризодубова встаёт, Никишёв садится: спасибо Дмитрий Никитич,  
у меня совершенно простой женский вопрос - а что мы с вами конкретно   
знаем о намерениях фрицев?   
Точнее с какого ляда, они за год сосредоточили на нашей границе   
1 миллион солдат, прошедших Францию и Польшу насквозь,  
около 20 тысяч танков и 5 тысяч самолётов? Что им надо?   
Никишёв вежливо встаёт и едва скрывает усмешку:   
ну что вы, дорогая моя Валечка, наш прекрасный депутат, так говорите?  
Разве вы сами не видите, что после Халхин-Гола 1938 года, а также   
выигранной именно нашим ленинградским военным округом   
финской войны 1939-1940-х годов, фрицы теперь нас боятся!  
Они воевали с французами и поляками.  
А мы с самураями-синоби и финскими лесными партизанами.  
Один такой самурай может свой своей саблей зарубить 10 французов   
со штыками наперевес за 1 минуту!   
А лесной фин-снайпер, пока вы его найдёте в карельских лесах,  
он уложит наповал в голову 20 ваших солдат с автоматами!  
(Офицеры в зале подтверждающе и одобрительно загудели, кивая головами  
и слегка постукивая своими каблуками блестящих офицерских сапог,  
как ёлочные игрушки.)  
Никишёв ободрённый поддержкой зала с удовольствием продолжал учить  
уму-разуму женщину: фрицы нас попросту боятся!  
Поэтому со всех сил лупят капиталистов французов и капиталистов англичан,  
наших самых злейших классовых врагов.  
Мы никогда им не забудем Антанту 1918 года !  
(Офицеры в зале загудели ещё больше, взмахивая кулаками!)  
Поэтому, по чистому факту, немцы, сегодня, это наши боевые соратники!  
(Никишёв с большим удовольствием закончил под одобрительные возгласы.)  
Валентина Степановна поняла, что завязалась дискуссия.  
А вот дискуссии она очень любила - у него всегда было в запасе несколько   
острых заготовок:   
товарищ начштаба, давайте откровенно (Никишёва типнуло),  
как Коммунист с Коммунистом поговорим!  
(Зал затих ошеломлённый. Все приникли.)  
Валентина встала, выпрямилась по стойке смирно и оказалась выше Никишёва  
ростом, солнце, майскими лучиками ей в спину, переливалось у неё в волосах  
разноцветными искорками.)  
Гризодубова:   
А сколько наших настоящим Братьев - немецких коммунистов сейчас каждую  
неделю Гитлер методически расстреливает в тюрьмах по всей Германии?   
А сколько французских коммунистов немцами схвачено во Франции и повешено  
на придорожных столбах от Гавра на севере - до Марселя на юге?  
А где сейчас испанские наши товарищи коммунисты, которых фрицы  
закидали бомбами с месершмитов в 1936-м году?  
А где наши итальянские коммунисты 1939 года?!  
  
Никишёв автоматически от напора Валентины присел, начал сильно краснеть  
и бессознательно стучать левой рукой по своему левому колену: дорогая  
моя Валечка, но у нас здесь в штабе ЛВО не ротная политинформация?!  
Мы - Генералитет ! Под нами десятки тысяч солдат и офицеров!  
Мы не можем, как вы, обильно расстекаться по карте Европы!  
Вы прекрасно знаете, что это полномочия исключительно Высшего  
Руководства Страны в Москве !  
Мы, офицеры, к этому каким-таким боком, голубушка?!  
Гризадубова спокойно и наращивая:   
хорошо, я с вами полностью согласна!  
Но поверьте мне, что именно такие вопросы мне каждый день задают   
простые слушатели курсов ОСОАВИАХИМА десятки человек!  
И это всего лишь мои будущие женщины-лётчицы !  
Согласитесь, дорогой Дмитрий Никитич, я же не могу каждый месяц  
собирать по 2000 тысячи ленинградцев, чтобы возить их поездом  
в Москву в Кремль и просить моего Дорого Иосифа Виссарионовича  
(все офицеры загудели - она его просто называет по имени и отчеству!  
вот это да!)  
тратить его бесценное время на эту простую пропаганду для  
рядового состава, которую мы могли бы вместе с вами, как офицеры,  
успешно выполнять здесь на местах!  
Никишёв с трудом поднялся со стула: хорошо, вот вам факты:  
- в 1938 году численность красной Армии составила 1,943 миллиона солдат;  
- в декабре 1939 года уже 3,9 миллиона;  
- а сейчас к первому июня она будет уже 5 миллионов 373 тысячи.  
(Эти слова Никишёва вызвали у Гризодубовой досаду - она чётко знала,  
как депутат ВС СССР, что почти столько же в 1938,1939 и 1940 году было  
и репрессированных. И не будь этого в стране была бы теперь армия   
в 10 миллионов штыков!)  
Гризодубова: ваши факты очень хороши, и меня как коммуниста радуют !  
Но у меня к вам очень простой женский вопрос - почему бы нашим   
соратникам, как вы говорите, фрицам, не высадиться всей своей армадой,  
стоящей сейчас на нашей границе, прямо в Лондон и покончить с британским  
колониализмом раз и навсегда !  
Или немцы такие же колонизаторы, как и британцы, только со свастикой!  
Никишёв, уже не в силах сдерживаться, сердится: Валентина Степановна,  
что вы как маленький ребёнок!  
Военная наука - дело тонкое !  
Это величайшее искусство уничтожения противника с минимальными  
потерями.  
А у вас тут всё смешалось в кучу как у Пушкина: и кони, и люди, и залпы   
тысячи орудий...и Франция, и Польша, и Испания, и Италия, и Британия!  
А сейчас мы оцениваем только нашу способность обмануть врага!  
Мы должны и обязаны его обмануть!  
Гризадубова: а может это они нас уже нас обманули?  
(Присутствующие генералы, начали уже возмущённо шуметь, откровенно  
тыча в неё пальцами - кто она такая чтобы в таком тоне с нами разговаривать?!  
Всего лишь пол-полковника авиации, а возомнила себя генералом !  
нам, отцам-командирам, мораль читать?? Она в своём уме?)  
Получив такую своевременную поддержку, Никишёв даже улыбнулся:   
Валечка, дорогая, ну мы же здесь не такие наивные люди, чтобы сделать   
даже шаг без разрешения из Москвы?!  
Поверьте мне, каждый день с утра до ночи, идёт детальная сверка любого   
нашего намерения (он поднял правую руку вверх указательным пальцем)  
с министром обороны СССР маршалом Тимошенко.  
Гризодубова поняла, что в дискуссию надо вводить свой главный   
карт-бланш: Дмитрий Никитич, как вы хорошо понимаете и я здесь  
не наивная молодая женщина с шоколадными конфетками в карманах.  
По поручению Кремля, я занимаюсь заботой о наших военных   
репрессированных гражднах и примерно догадываюсь о величине  
боевой дерзости нашего комсостава на линии границы, которая  
проходит и у нас по Балтийскому морю.  
Поэтому мой вопрос носит чисто практический характер:  
когда немцы нападут на нас, через сколько дней?  
По какому маршруту они будут наступать?   
Эти данные уже раскрыты разведкой вашего штаба?   
Немецкий маршрут в глубь страны уже преграждается бетонными  
сооружениями? Там роются окопы?   
Никишёв в ужасе подпрыгивает на месте, до хруста сжав кулаки и не  
сдерживаясь начинает почти кричать:   
полковник Гризодубова, немедленно прекратите эту провокацию!  
Никто ничего не знает ! Хватит здесь вашей политики !  
Вы прекрасный депутат Верховного Совета СССР!  
Вас искренне, всей душой любят все наши советские граждане,  
особенно родственники репрессированных!  
Но военное искусство - это вам не политика!  
Прошу вас прекратите этот балаган!  
Никишёв обращаясь ко всем присутствующим:   
заседание штаба ЛВО объявляю закрытым ! Вольно ! Разойтись !  
(В зале сразу поднялся резкий шум, грохот стульями друг о друга.  
Все, почти, офицеры вставали раздражённые и даже злые.  
Все осуждали женщину-политика по прихоти судьбы носившую погоны  
как и они. Только двое из них, якобы собирая аккуратно бумаги в   
коричневые генеральские чемоданы, из-под-тишка удивлённо   
поглядывали на Гризодубову, внутренне соглашаясь с ней: она права!  
А вот у заместителя командующего ЛВО, генерал-лейтенанта   
Константина Павловича Пядышева были иная, более сильная  
позитивная реакция. Бумаг он не складывал, потому что и не   
раскладывал. Просто сидел на своё месте слева от стула Никишёва,  
который в этот момент метался по залу от одного офицера к другому,  
настойчиво желая подойти к молчаливо, понуро, сидевшей с опущенной  
головой Гризодубовой и сказать ей прямо в лицо что-то едко-плохое.  
Обматерить что-ли?   
Но пока, Никишев ждал, когда она поднимется и начнёт выходить,  
чтобы его дерзкую выходку никто не увидел.  
Пядышев, непривычно бледный, в упор смотрел на Гризодубову   
словно спрашивая: откуда ты здесь, в аду? Как ты сюда попала?   
Когда в зале остались только четверо: он, она, Никишёв и   
дежурный офицер - Гризодубова словно очнулась, встала и   
пошла к выходу.  
Пядышев, с другой стороны большого стола, поспешил к ней, видя  
накипь Никишёва на лице, как будто из его головы торчали   
два больших красных рога.  
Обрадованный случаем мести Никишёв подбежал к ней вплотную  
и в шаге от неё: какой ты к чёрту военный?!  
У тебя немецкий юнкерс 15 мая без разрешения залетает в СССР,  
без разрешения садиться на самый главный аэродром в центре   
Москвы у стадиона "Динамо"!  
Да за такую некомпетентность расстреливать надо без суда и следствия!  
А ты тут мне мораль читаешь, ну ты не дура ли?   
(Он резко, кругом, развернулся и со всех сил, довольный собой,  
бросился вон из зала в туалет. Накипело!  
Задел тушкой стоявшего в двух шагах сзади Пядышева.  
Пядышев тут же бросился к сильно побледнейшей Валентине,  
которая от такого психо-удара, начала даже оседать, схватившись  
за спинку стула.  
Пядышев двумя руками подхватил её под обе руки, приподнял,  
показывая недюжинную физическую силу для 51-летнего мужчины.)  
Поставил её крепко на ноги: Голубушка моя !  
Я с вами, не волнуйтесь и не бойтесь ничего!  
Всё у вас будет хорошо !  
Никто вас не накажет ни за какой там торговый купленный юнкерс!  
Я вас полностью поддерживаю во всех ваших великолепных   
высказываниях сегодня !  
Я получил огромное душевное вдохновение !  
Вы прекрасный боец!  
Гризодубова стиснув зубы, чтобы не расплакаться, хватается  
двумя руками за его руки и тихим-тихим голосом:   
спасибо, товарищ! Кто вы?  
Пядышев представился по полной форме, взял её под свою  
левую руку: а теперь скорей уйдём из этого душного зала!  
-----------------   
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.  
Картина первая.  
14-00 часов 29 мая 1941-ого.  
Пядышев и Гризодубова под руку идут не спеша по Невскому  
проспекту Ленинграда и вдвоём поют песню 1938 года:  
Если завтра война, если враг нападёт,  
Если тёмная сила нагрянет,  
Как один человек, весь советский народ,   
За свободную Родину встанет !  
Припев.  
На земле, в небесах и на море,  
Наш напев и могуч и суров.  
Если завтра война,  
Если завтра поход,  
Будь сегодня к походу готов!  
  
ЗАНАВЕС.  
  
П.С.  
Пядышев Константин Павлович арестован 17.09.1941 года.  
Посажен в Печорлаг на территории Республики Коми.  
Скончался по болезни 15 июня 1944 года в посёлке Кочмес.  
Его посмертная реабилитация состоялась 28 января 1958 года.  
  
С уважением, Купка Иван Иванович.