**Jaký to má smysl, celá tahle válka?**

Je časné ráno. Namačkaní v zákopu čekáme. Zdá se mi, že poslední týden se pořád a pořád jen někde mačkáme. Na lodích, jež nás dopravily k pobřeží, to ještě nebylo tak strašné, ačkoli jsme si také stěžovali. Mám pocit, že je to snad něčí úmysl a ten někdo se tím musí nevýslovně bavit - vždy, když si stěžujeme na nedostatek místa, dostaneme se někam, kde je to ještě horší; lodě, baráky, auta a teď ty zpropadené zákopy.

Neustále se stupňující natěsnanost nám již začíná lézt na mozek, neboť každý má na mysli, kde skončíme potom, když již nyní jsme rádi, že se můžeme nadechnout. Ale i přes tohle všechno to tady není tak hrozné - pořád jsme v relativním bezpečí a nejsme na dostřel Němců.

Ale to se má za pár okamžiků změnit. Již pouze několik minut nás dělí od povelu, který vyšle první vlnu do útoku za účelem získat zpět další kus pole. V první vlně jsem i já a můj bratr.

Bratra mám mladšího o dva roky. Když jsme odcházeli, musel jsem matce slíbit, že se o něj postarám. Bohužel matka neví, jaký je to chaos, když stojíme v zákopu, hlava na hlavě, všichni stejně uniformovaní - to se pak těžko poznává, kdo je kdo, i když jde o vlastního bratra.

Je to tady.

Zaslechli jsme povel k útoku, tak se s puškami v rukou sápeme ze zákopu. Vzpomínám si na cvičiště - tam nás učili všelijaké formace a seskupení. To je nám nyní k ničemu, protože v praxi se to jednoduše nedá uplatnit. Každý si představuje bitvu jako tisíce mladých mužů v nažehlených, krásně čistých uniformách, kteří pochodují do rytmu přes zelená pole zalitá sluncem a kteří získávají čest a nehynoucí slávu pobíjením nepřátel.

Ale my se teď prostě snažíme dostat na druhou stranu přes kus močálu a při tom zabít co nejvíc těch z druhé strany a při tom se nenechat zabít od nich. Běžíme a proplétáme se mezi různými překážkami na cestě. Všechno jde podle plánu.

Tedy alespoň prvních pár vteřin. Poté nepřítel zahajuje palbu z kulometů a pušek. Je to pro mě v první chvíli šok, ale i přesto zastavit nelze. Prostě běžím dál a po zhruba tisíci vypálených projektilech nepřítelem ohlušující rány ignoruji. Co ale ignorovat nelze je všudypřítomný křik spolubojovníků.

Nepřítel zahajuje minometnou palbu. To je něco úplně jiného než kulomety. Pokud muže vedle vás zasáhne projektil z pušky nebo z kulometu, vnímáte to úplně jinak, než když někoho několik stop od vás rozerve mina na kusy. Každopádně i tak pokračuji dál, překračuji mrtvá těla a snažím se běžet, ačkoli je to pořád a pořád obtížnější. Bahno, které nám bylo na začátku po kotníky, je nám nyní téměř po kolena, tudíž jakýkoli rychlejší pohyb je velmi obtížný. Ohlédnu se. Zdá se to jako věčnost, co jsem se vysápal ze zákopu, ale při pohledu zpět vidím, že jsem urazil jen velmi zanedbatelnou vzdálenost.

Také vidím něco jiného a mnohem horšího - stovky nehybných těl, přes která běží další a další vojáci, kteří jsou stále součástí první vlny. A taky zahlédnu Petra, mého bratra, jak pochoduje pouze pár stop ode mě. Rozbíhám se k němu. Jsem již téměř u něj. Pokud tady máme zemřít, tak ať alespoň odejdeme společně.

Vyměňujeme si krátký pohled, který znamená, že jsme v tom spolu, jako praví bratři. V jednu chvíli si říkám, že je všechno skvělé.

Pak se ale ozvou tři rány. Osudové. Petr padá k zemi s prostřeleným hrudníkem, krkem a čelem. Jeho krev se mísí s bahnem bojiště. Vrhnu se k němu, beru ho do náručí: „Prosím, Petře, ne, žij! Vzbuď se…!“

Je to marné, je mrtvý.

Jsem prázdný, jako by někdo zabil mě, jako bych držel v náručí svou vlastní mrtvolu.

Prásk, prásk.

Cítím prudkou bolest v rameni a v hrudníku. Padám na Petrovo tělo. Cítím, jak mi blůzu slepuje krev. Nevím, jestli je má, či mého bratra, ale je mi to jedno. Pouze přemýšlím, proč je něco takového vůbec možné.

Ptám se sám sebe: Jaký to má smysl, celá tahle válka? Proč jsme se táhli takovou dálku, do cizí země, bojovali jsme za cizí lidi? Pouze pro necelou míli dlouhý pás zabahněného kusu země?!

Přemítám dál. Pokud je cena za takovouto část země tak vysoká, pokud za takovýto malý kousek musí padnout tolik mladých mužů, to by mě zajímalo, kolik lidí musí zemřít, aby byla tahle válka vyhraná. Nezískali jsme zde žádnou čest, pouze jsme svou krví zkropili bojiště. Svůj poslední odpočinek si nedopřejeme u rodiny v rodné zemi, nýbrž v bahně cizí země.

Jaký to má smysl, celá tahle válka? Ptám se sám sebe znovu. Z myšlenek mě vytrhuje až zvuk ohlašující druhou, podle plánů mnohem masivnější vlnu vojáků.

Pokud tuhle bitvu vyhrají, budou se konat obrovské oslavy. Já vím jen jedno - já se jich jistojistě nezúčastním, neboť poslední, co jsem schopný vnímat, je tlak desítek párů podrážek na mém těle.