**Монопьеса**

# ***Неотправленные письма***

(Из воспоминаний дочери академика С.П.Королёва - Натальи Королёвой)

 **Главная цель драматургического исследования –** показать становление личности Сергея Королёва как Главного конструктора страны, формирование его лидерских черт характера, пути реализации его разносторонней таланта.

Пьеса подготовлена заведующей клуба в/ч 81415 Садовской Татьяной Юрьевной.

 Тел: +7(978) 747 38 96

 Ноябрь 2021

 **«Человеческий разум безграничен,**

 **как сама Вселенная» С.П.Королёв**

 **Неотправленные письма**

**Монопьеса** по воспоминаниям Натальи Королёвой,

 дочери академика С.П.Королева.

 Роль Натальи Королёвой исполняет женщина 55-60 лет среднего роста

 и телосложения.

 *На сцене затемнение, звучит космическая музыкальная тема,*

 *на фоне музыки мужским голосом звучит текст:*

 - У меня была мечта… Я не могу Вам сказать, в чём она заключалась. Могу только сказать, что желание летать было одним из её проявлений. Так было в дни моей ранней молодости. Так было с тех пор, как я себя помню. Когда я стал старше, я почувствовал это ещё сильнее. Такой большой мечте, такой сильной страсти нельзя противостоять.

 И вот я стал летать. Я помню эту мечту в дни моих первых полётов. Я помню вспышку славы и как её сияние озарило мир и мою сверкающую молодость. Она сотворила мою жизнь. Человек живёт не одним лишь хлебом. Не может так жить. Его мечты и видение поддерживают его.

 (Из книги американского лётчика-испытателя Джимми Коллинза).

 *Свет на сцене разгорается, музыка постепенно стихает до фоновой. На сцене комната-музей в доме Королёвых около Останкино. На переднем плане справа большой дубовый стол заваленный книгами. За столом сидит Наталья Королёва и листает альбом с фотографиями. Слева стоит тахта и торшер. На заднем плане шкафы и стелажи с книгами, макетами ракет и сувенирами.*

**Наташа –** Отец, прошло уже много лет с тех пор, как ты навсегда ушёл

«в последний полёт» к своим далёким звездам, а я до сих пор жалею о том, что много лет практически не общалась с тобой, боясь обидеть мою любимую маму. Мне очень не хватало твоей мудрости, весёлого нрава, улыбки. Каждый день я мысленно писала тебе письма о своих маленьких радостях и неудачах.

Сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю каждую чёрточку твоего характера и думаю – как, где, почему, какими питательными соками взрастила земля твою могучую личность, твой безмерный талант, твою беспримерную работоспособность, результаты которой перевернули жизнь целой планеты! Случайно ли, что правнук украинского казака, внук нежинского купца, сын учителя стал академиком, первым Главным конструктором космических кораблей?

 2

 Ответы на эти вопросы я стала искать в истории нашей семьи, нашего рода, потому что в жизни каждого человека чрезвычайно важную роль играет семья, близкие, то, что передано ему предками.

 Мою бабушку Марию Николаевну выдали замуж в возрасте 17 лет решением семьи без любви за преподавателя словесности Павла Яковлевича Королёва. В то время родители сами делали выбор пары для своих детей – стерпится, слюбится.

 30 декабря 1906 по старому стилю (12 января 1907 года по новому стилю) в городе Житомир родился Серёженька. Говорят, каждый человек рождается под своей звездой, которая ведёт и охраняет его всю жизнь. Может быть, поэтому отец так любил романс «Гори, гори моя звезда». Кто бы мог подумать тогда глядя на розовощёкого малыша, что через полвека этот мальчик откроет космическую эру человечества и отправит в космос Первый искусственный спутник Земли, а потом и первого человека?

 Не смотря на рождение сына, не стерпелось и не слюбилось. Брак распался, Мария Николаевна поступила учиться на Высшие женские курсы в Киеве,

а трёхлетний Серёжа был передан на попечение бабушки и дедушки в городе Нежин. Больше своего отца он никогда не видел. В Нежине маленького Серёжу любили все. Он рос среди взрослых воспитанным и послушным, но уже тогда проявлял самостоятельный характер.

 *(Наталья встаёт и выходит на середину сцены.)*

**Наташа -** В Нежине произошло событие, повлиявшее на дальнейшую судьбу моего отца – 4 июня 1911 года в город приехал один из первых русских лётчиков, популяризатор воздухоплавания и авиации Сергей Исаевич Уточкин.

Он демонстрировал полёты на своём самолёте в России и за рубежом. В Нежин самолёт доставили поездом, а потом на лошадях перевезли на ярмарочную площадь и подготовили к полёту. Стоимость билета на представление была – 1 рубль. Желающих оказалось много. Когда дедушка, бабушка и Серёжа пришли на ярмарочную площадь, она уже была ограждена и заполнена народом до отказа.

На всех близких к площади крышах, столбах и деревьях с утра сидели безбилетные зрители. Дедушка усадил внука на плечо, чтобы он всё хорошо видел.

 Уточкин подошёл к большому чёрному сооружению, вокруг которого суетились солдаты, натянул на голову шлем и забрался в плетёное кресло – кабины в самолёте

 в то время ещё не было. Одни солдаты стали крутить пропеллер, другие удерживали самолёт за хвост и крылья, не давая взлететь ему раньше времени. Прогрев двигателя продолжался около получаса. *(Очень эмоционально)* Наконец мотор заревел, самолёт со страшным шумом и грохотом, подпрыгивая и поднимая клубы пыли, побежал по земле и вдруг оторвался от неё! Постепенно, набрав высоту до уровня крыши трёхэтажного дома, он пролетел по прямому направлению около двух километров и опустился на поле возле леса.

 Маленький Серёжа был потрясён: на его глазах сказочный ковёр-самолет стал реальностью! Когда приехала его мама Мария Николаевна, он взволнованно рассказывал, что сам видел, как полетела машина с крылышками и в ней сидел человек! Серёже Королёву открылось необычайное – оказывается, не только птицы, но и человек может летать! С тех пор идея полётов не давали покоя маленькому Сергею – он часами мог наблюдать за полётом птиц.

 3

*Звучит музыкальная тема революции и гражданской войны «Вихри враждебные».*

**Наташа:** Пришла революция, за ней гражданская война, а вместе с ними голод, холод и неустроенность. Мария Николаевна со вторым мужем Григорием Михайловичем и Сергеем проживали в это время в Одессе. Времена были очень трудные – не хватало продуктов, дров, воды, электричества, но особенно трудно было найти соль. Трудные времена заставляют рано повзрослеть – Сергей учился

в трудовой школе, а потом поступил в стройпрофшколу (тогда было модно называть всё сложносокращенными словами). Больше всего Сергею нравилось работать в столярной мастерской. Он погружался в работу «с головой» - строгал, пилил, точил, брался за любую работу. Производственные навыки, полученные в школе, очень пригодились ему в жизни.

 В школе все учились хорошо, увлечённо. Особенно были популярны литературные диспуты. Любимой героиней отца была Наташа Ростова, именно поэтому он назвал меня Наташа. Отец не был отличником, но занимался охотно, серьёзно, увлекался математикой, черчением и всеми техническими дисциплинами.

 В свои 15-16 лет он хорошо понимал: чтобы добиться желаемого, необходима железная воля, трудолюбие и знания. А цель своей жизни отец уже определил. Конечно, о космических кораблях он тогда ещё не думал, но все мысли и мечты были связаны с авиацией.

 Уже в те годы отец научился ценить время - жизнь коротка, и нельзя терять ни минуты. Он строго выполнял свой режим дня: гимнастика, стройпрофшкола, плавание, спортклуб. Отец был уверен, что гимнастика поможет подготовиться к будущей профессии авиатора.

 *(Звучит лирическая мелодия или тема известного романса)*

**Наташа: -** В стройпрофшколе отец познакомился со своей будущей женой, моей мамой Ксенией Максимилиановной Винцентини. Ксения была девушкой его мечты, он влюбился с первого взгляда. Мама рассказывала, что за её внимание соревновались особенно активно трое – Жора Назаровский, Жора Калашников и мой отец. Отец ужасно ревновал её ко всем – дерзил и говорил грубости своим соперникам. Но увлеченность оказалась взаимной и быстро переросла в любовь. Окончив школу, отец очень настойчиво предлагал маме сразу соединить сердца брачным союзом. Мама разумно отказала, считая, что сначала нужно получить

профессиональное образование. Объяснение было очень бурным. Отец уже тогда умел настаивать на своём. Но ссора была недолгой – мама училась на врача в Одессе, а папа - в Киевском политехе на авиационном отделении. И вот уже между городами полетели ласточки-письма влюблённых… Папа, почему вы расстались с мамой? Как могла закончиться такая сильная и яркая любовь?

 Увлечение отца тем временем шло в ногу с всеобщим интересом к авиации: молодежь увлекалась призывами «Даешь крылья!», «Даешь мотор!», «Трудовой народ! Строй воздушный флот!», «Пролетарий – на самолёт!», «От модели – к планеру, от планера – к самолёту!» И вот, его мечта стала обретать реальность: в одесской гавани базировались гидросамолеты. Отец взялся помогать механику собирать моторы и летчики стали брать в полёт любознательного и трудолюбивого паренька.

 4

 *(Звучит тема песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…»)*

 К счастью, бабушка Мария Николаевна быстро поняла, что авиация не просто юношеское увлечение. Она была настоящим другом своего сына, верным и преданным помощником. Кипучая энергия, целеустремлённость, убеждённость в важности своего дела, сильная непреклонная воля, стремление делать что-то необычное проявились у отца уже в столь юном возрасте – он вступает в общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма, читает лекции и проводит занятия для рабочих по планеризму, ведёт кружок воздухоплавания, готовит чертёж своего первого планера. Моя мама, побывав на лекции, была поражена глубиной знания вопроса, логикой, красноречием. Уже тогда проявилась яркая черта характера отца – умение увлекать и заинтересовывать людей

 *(Наташа разворачивает на столе чертёж)*

**Наташа** – И вот, получилось! Чертёж первого планера был готов! Свою первую конструкцию отец назвал «К-5». Вскоре проект был рассмотрен и одобрен Обществом авиации и воздухоплавания, членом которого был отец. Молодому конструктору Королёву было всего лишь 17 лет!

 Школа окончена, теперь нужно определить дальнейшую дорогу. Для отца она была ясна – строить и летать. Обучение в Киевском политехническом институте любимому делу отнимало много времени, но не могло помешать отцу продолжать заниматься планеризмом и участвовать в лётных испытаниях. После двух лет обучения в Киеве отец, вместе с родителями, уезжает в Москву.

 С 1926 года жизнь моего отца навсегда была связана с Москвой. По дороге на новую квартиру, которую получили его родители, Сергей нашёл на улице подкову и прибил её над дверью квартиры – как символ благополучия. Это удивительно, но мой сильный, волевой и мудрый отец до конца дней верил в приметы, которыми была пропитана земля его родной Украины – не начинал новое дело в понедельник, пятницу и 13 числа, обходил стороной чёрную кошку и женщину с пустым ведром, всегда носил в кармане «на удачу» 2 копейки. А вот перед хирургической операцией, которая закончилась его трагической смертью, монетку в карман положить забыл…

 *(Наташа подходит к стелажам и рассматривает фото в рамках)*

**Наташа –** Московское высшее техническое училище поразило отца своей грандиозностью. Здесь Николаем Егоровичем Жуковским был собран цвет научно- конструкторской школы страны: Туполев, Ветчинкин, Стечкин, Юрьев, Черёмухин.

 В первый год всё своё время отец отдавал учёбе, но уже в 1927 году поступил конструктором на авиационный завод № 22 в Филях, который выпускал самолёты конструкции Туполёва и, конечно, продолжил заниматься планеризмом в Московской планерной школе. Успехи отца в планерной школе позволили назначить его, студента 5 курса, начальником конструкторской бригады Всесоюзного авиаобъединения.

 *(С нарастающим волнением.)* В этот период отец всё больше увлекается идеями Константина Эдуардовича Циолковского про реактивные приборы – род ракет,

 5

способных выходить за пределы атмосферы. Оказывается, летать можно не только на планерах и самолётах, и не только в пределах атмосферы! В жарких диспутах

с Тихонравовым и Победоносцевым отец доказывал, что принцип реактивного движения можно использовать и в авиации! Вот тема, которой можно посвятить всю жизнь: «Строить ракеты и летать на них»!

 *(Наташа берёт в руки макет самолёта «СК - 4»)*

 **Наташа –** В 1929 год – руководителем дипломного проекта Сергея Королёва стал Андрей Николаевич Туполев. Отец представил «Легкомоторный двухместный самолёт СК - 4», включив в название свои инициалы. Через много лет Туполев скажет: «Королёв был из числа самых «лёгких» дипломников. Я быстро убедился, что он умеет смотреть в корень». Расположение Туполева сыграло позднее важную роль в жизни отца, быть может, даже помогло выжить.

 *(Счастливо, радостно на фоне мелодии из фильма «Весёлые ребята»)*

 Следующие два года были насыщены счастливыми, значимыми и радостными событиями – построен опытный образец самолёта «СК – 4» и отец сам его пилотирует! По проекту отца строится планер для фигурных полётов «СК - 3», названный в духе времени «Красная звезда». Выполнение фигур высшего пилотажа на этом планере в Коктебеле - мертвая петля, перевороты, штопор – стало новым мировым достижением! А ещё – 6 августа 1931 в Москве Ксения Винцентини и Сергей Королёв расписались в районном ЗАГСе. Через 7 лет после первого предложения отца!

 И главное - осенью 1931 года при Центральном Совете Осовиахима создается Московская группа изучения реактивного движения – МосГИРД – во главе с Фридрихом Артуровичем Цандером. Весной 1932 года для ГИРДа было арендовано помещение – подвальное, сырое и тёмное. Но это было не важно! Сбылась мечта отца! Он работал на предприятии, назначением которого было осуществление ракетных полётов. Да, работали день и ночь не за вознаграждение, а во имя идеи, прибегая после трудового дня на основной работе. Старый подвал был холодный и неуютный, не было оборудования и финансирования, поэтому многое приносили из дома или покупали в складчину. Но все работали самозабвенно и увлеченно. Очень скоро старый подвал стал вторым домом для ГИРДовцев.

 Одним из первых оценил значение работ ГИРДа, в том числе и для обороны страны, талантливый и дальновидный военачальник Михаил Николаевич Тухачевский. Благодаря его помощи в июле 1932 года в возрасте 25 лет отец был назначен начальником ГИРДа, определено финансирование и укомплектован штат. Это была первая административно-научная руководящая должность отца! Работа шла полным ходом. Шла трудно, с ошибками и победами. Все создавалось впервые и спросить было не у кого. Уже тогда проявились неординарные руководящие качества будущего Главного конструктора страны – системный подход, чёткая последовательность работ, неуёмная жажда нового, стремление во всё вникать самому и испытывать всё на себе, инженерная интуиция, умение выбрать лучший вариант из всех.

 *(Наталья берёт из шкафа макет ракеты «09»,*

 *фоном звучит мелодия «Время, вперёд!»)*

 **6**

**Наташа –** Наступил долгожданный момент полевых испытаний первой ракеты на сгущенном бензине. 11 августа 1933 года ракета «09» - девятка, как ласково звали её гирдовцы - поднялась в воздух на 400 метров и летела 18 секунд! Первый полёт советской ракеты состоялся! Теперь отец был твёрдо уверен: если взлетела эта ракета, значит, полетят и другие – выше и дальше.

 Благодаря этому успеху 31 октября 1933 года было подписано решение Совета Труда и Обороны о создании Реактивного научно-исследовательского института - РНИИ. Конструктор С.П.Королёв назначался заместителем начальника института

 с окладом в 700 рублей. Немного жаль было покидать обжитой подвал, но зато, какие перспективы вырисовывались впереди!

 *(Звук зазвеневшей и лопнувшей струны).*

**Наташа –** Думая об отце я часто спрашиваю себя: «Почему так происходит в жизни, что талантливые, гениальные люди всегда проходят через тяжёлые моральные и физические испытания? Почему им всегда приходится доказывать своё право на существование своего таланта? Почему весь окружающий мир словно сопротивляется их гению?»

 Казалось, всё началось благополучно. За 27 лет до полёта Гагарина, отец, мечтая о полёте человека в стратосферу, самозабвенно и целеустремлённо работал над реактивными летательными аппаратами. Однако отношения отца и начальника РНИИ Клеймёнова сразу не сложились. Причина – разное понимание целей и направлений в работе института. Стремительно развивался серьёзный конфликт, в результате которого отца в марте 1934 года сняли с должности заместителя начальника института и перевели старшим инженером восьмого сектора крылатых ракет.

 Едва ли не единственными счастливыми событиями в эти сложные годы стало моё рождение в апреле 1935 года и получение моими родителями небольшой отдельной двухкомнатной квартиры.

 *(Очень тих*о, *фоном начинается трагическая мелодия)*

**Наташа –** В жизни каждого человека есть событие, которое красной чертой разделяет его жизнь на «до» и «после». Событие, после которого ничего уже не бывает «как раньше»… Такой красной чертой стал для всей нашей семьи арест отца 27 июня 1938 года.

 *(Наташа подходит к тахте, ссутулившись и поникнув, садится на край).*

 Волна репрессий и арестов катилась по всей стране. В мае 1937 года арестован и расстрелян Маршал Советского Союза М.Тухачевский и председатель Центрального совета Осоавиахима Р.Эйдеман. В октябре 1937 арестован руководитель дипломного проекта отца А. Туполев, а 2 ноября арестованы и расстреляны бывший начальник РНИИ И. Клейменов и его заместитель Г.Лангемак.

 Отец чувствовал, что тучи над ним сгущаются – Лангемак и Клейменов подписали показания, что активно участвовали в антисоветской троцкисткой организации в РНИИ, в которую также якобы входили сотрудники института Сергей Королёв и Валентин Глушко. Сейчас хорошо известна цена таких «признаний» и методы их получения, но тогда подобные показания считались несомненным доказательством вины. В марте 1937 года был арестован В.Глушко. Обстановка в институте стала гнетущей. Отца понижают в должности, фактически препятствуют

 7

проводить исследования и испытания. Отец мучительно понимал, что арест неминуем, но продолжал работать.

 *(Очень обречённо)* Полдвенадцатого ночи 27 июня в нашу квартиру вошли трое – сотрудники НКВД Решетняк и Комиссаров и управдом Чубаков. Предъявили ордер на арест и обыск за подписью Жуковского. Сотрудники НКВД привычно обыскали родителей, усадили на диван и запретили вставать. Потом начали деловито перерывать всё в квартире, выбрасывая прямо на пол нехитрый скарб семьи. После обыска опечатали дверь кабинета отца, составили протокол изъятых вещей, предъявив отцу на подпись. Вставая с дивана, отец посмотрел на маму – перед ним сидела постаревшая за одну ночь женщина с потухшим взглядом. «Да…Ты пережила эту ночь», - грустно сказал отец. Когда все формальности были закончены, отцу предложили собираться. Мама подняла с пола пару белья, мыло, зубную щётку и пасту, уложила всё это в маленький фанерный чемоданчик. Отец надел кашне и своё единственное кожаное черное пальто. Он обнял маму и сказал: «Ты же знаешь, что я не виноват».

 *(Звук зазвеневшей и лопнувшей струны. Наташа встаёт, выходит на авансцену).*

**Наташа –** Когда отца арестовали, мне было всего три года – конечно, я ничего не знала и не понимала. Всё время, пока отец был в тюрьме, мне говорили, что он летчик-испытатель и всё время находится в командировках. Я рисовала отцу к празднику картинки, а когда научилась писать, сочиняла незатейливые письма. Мама покупала мне ко Дню рождения книжки и подписывала их от имени отца. Конечно, мне было очень грустно от того, что мой любимый папа не приезжает ко мне.

 Только через 19 лет в апреле 1957 году отец был полностью реабилитирован, восстановлен в правах и с него сняты все обвинения за отсутствием состава преступления. Через много лет, изучая дело отца в архивах, я узнала, что уже с июня 1937 года «компетентные» органы негласно вели его к аресту, который с тех пор стал неизбежен и независим ни от него самого, ни от кого бы то ни было из сотрудников института. Отец попал в жернова государственной машины и они с хрустом перемололи его.

 Всё это будет потом, а пока мама, оставшись одна в пустой квартире, не могла даже плакать, а только громко стонала. Немного успокоившись, она позвонила Марии Николаевне и совершенно чужим голосом сказала: «Приезжайте, Сергея больше нет». «Жив?» - вырвалось у Марии Николаевны. «Да, жив, но арестован и его увезли», - последовал ответ. «Слава богу!» Мама опешила, а потом в сердцах крикнула: «Вы что, с ума сошли или не поняли? Его нет, он арестован!»

Мария Николаевна спокойно и твёрдо сказала: «Я всё поняла. Он арестован, но жив, значит, мы будем бороться.» И бабушка боролась: трезво оценив произошедшее, будучи мудрым и сильным человеком, она сразу же бросилась спасать своего единственного сына.

 *(Наташа взволнованно, заламывая руки, мечется по сцене.)*

**Наташа –** Отца доставили в бутырскую тюрьму, заставили заполнить «анкету арестованного» и проводили к следователю, где отец твёрдо и уверенно отверг все обвинения. Но уже на следующий день, после «жёсткого» допроса отец «сознался в антисоветской вредительской деятельности». Однако подлинной причиной стали не

 8

избиения и унижения, а угроза следователя арестовать жену и отправить в детский дом трёхлетнюю дочь. Об этом отец рассказал нам после возвращения в 1944 году.

 Угроза была вполне осуществимой – атмосфера в Москве тогда была жуткой. Арестовать могли в любой момент. Забирали мужей, жён, взрослых детей, а младших отправляли в детские дома. Чтобы уберечь меня от этой страшной участи, бабушка София Фёдоровна сразу оформила документы на моё удочерение. Каждый раз, когда мама несла передачу в Бутырку и выстаивала многочасовую очередь, на улице её ждал кто-то из близких родственников. В случае, если маму арестуют и не выпустят из тюрьмы, в тот же день были бы предъявлены документы к удочерению.

 Бабушка Мария Николаевна начала борьбу за своего сына – направила письма товарищу Сталину, наркому внутренних дел Ежову, а отец готовился отстаивать свою невиновность, наивно полагая, что в суде его выслушают.

 25 августа 1938 года Прокурор СССР А.Вышинский подписал обвинительное заключение по делу отца. Оно звучало так: «… обвиняется в том, что: являясь участником антисоветской троцкисткой вредительской организации, с 1935 года занимался срывом отработки и сдачи на вооружение в РККА новых образцов вооружения, т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.58 п.п.7,11,8-17.». Более чудовищного обвинения человеку, смыслом жизни которого являлась инженерно-конструкторская работа, трудно было придумать!

 26 сентября 1938 года, за день до суда, было конфисковано имущество отца – на основании решения суда, которого ещё не было! 27 сентября состоялось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором отец вину не признал и отказался от данных ранее, под давлением показаний. Суд приговорил Королёва Сергея Павловича к тюремному заключению на 10 лет с поражением в политических правах на 5 лет и с конфискацией всего, лично ему принадлежащего имущества.

 *(Очень взволнованно)* Я часто думаю – что пережил мой отец, услышав такой приговор? Он ни в чём не виноват, доказательств его вины просто не существует!

Он может всё объяснить! Но…его объяснения, оказывается, никого не интересовали. Всё идёт по заранее намеченному плану. Зачем судьям тратить время на судьбу отдельного человека? Подобных дел тысячи. Главное – всеобщая борьба с «терроризмом и вредительством». Отца обрекли на бесправное тюремное существование, отобрали любимую работу, а он бессилен что-либо изменить!

Он подавлен, удручён, но не сломлен. Десять лет – это не расстрел, ещё не всё потеряно. Какой колоссальной волей и верой в свои силы надо обладать, чтобы после такого приговора найти в себе силы жить дальше!

 Я думаю, что непреклонную волю отец унаследовал от бабушки Марии Николаевны, которая продолжала отчаянно бороться за сына. Заручившись поддержкой летчиков-испытателей Михаила Громова и Валентины Гризодубовой, весной 1939 года бабушка смогла попасть на приём к Председателю Верховного Суда СССР. Собрав всю свою волю в кулак, она просила о пересмотре дела сына, которое возникло в результате судебной ошибки. Прокурор ответил, что к нему приходили многие женщины, убеждённые, что их мужья и сыновья невиновны. Тогда бабушка встала и, выпрямив спину, сказала, что она сама по профессии педагог, что Сергей её единственный сын, и если она воспитала врага народа, то логично арестовать и её – мать, воспитавшую такого сына. Трудно сказать, какой довод оказался убедительнее, но 13 июня 1939 года приговор был отменён, дело отправлено на пересмотр.

 9

**Наташа** – *(утомлённым, измученным голосом)* Но судебная машина обратный ход даёт очень медленно. 1 июня 1939 года, за 12 дней до отмены приговора, из Новочеркасской пересыльной тюрьмы в товарном вагоне отец был отправлен по этапу через Владивосток и Магадан на Колыму. Через два месяца он прибыл на золотодобывающий прииск Мальдяк. В лагере было около 400 «политических», осуждённых по 58-й статье и до 50 «уркаганов» - закоренелых преступников-рецедивистов. Именно из них назначались старшие над остальными заключёнными.

 Начались лагерные будни – работали без выходных по 12 часов в сутки, в ручную разрабатывая золотоносную породу на глубине 30-40 метров. На самые тяжёлые работы ставили «врагов народа», среди которых был мой отец. В узкой норе киркой отбивали куски золотоносной руды, потом на тачке везли наверх – «нагора». Здесь породу промывали в ледяной воде ручья. Питание было крайне скудным. Жилые бараки отапливались плохо. Бани в лагере не было, одежда не стиралась, заключённых заедали вши. Тяжёлый физический труд и полуголодное существование быстро доводили людей до истощения и гибели. На любые жалобы лагерное начальство отвечало: «За вашу жизнь мы не отвечаем, вы отбываете наказание и обязаны работать».

 Но человеку свойственно жить надеждой – через много лет я случайно познакомилась с человеком, который знал отца в лагере «Мальдяк». По его рассказу отец даже в этих жутких условиях каждое утро делал зарядку, надеясь ещё послужить своей стране! Даже в этих нечеловеческих условиях отец не подчинялся беспределу уголовников – за что староста лишал его пайки хлеба, ставил на самые тяжелые работы.

 Известие об отмене приговора и требование о возвращении отца в Москву на доследование пришло на Мальдяк только в ноябре 1939 года, через полгода после его вынесения. К этому времени отец был в крайней степени физического истощения, тяжело болел цингой. Ему выдали новые валенки, шапку, справку и без охраны – бежать всё равно не куда – отправили пешком до Магадана. И это в трескучий северный мороз! Оттуда пароходом отец должен был добраться до Владивостока, а потом поездом в Москву. Колыма закалила характер отца, но сколько забрала здоровья, сил и времени!

 Только 28 февраля 1940 года отец вновь прибыл в Москву в Бутырскую тюрьму

с горячей надеждой на справедливое разбирательство. Но… суд снова признал его виновным, уменьшив срок до 8 лет, восстановив в гражданских правах и возместив семье компенсацию за конфискованное имущество. Оставшиеся 6 лет отцу предстояло отбывать в должности авиационного конструктора.

 *(Наташа садится за стол и листает старую тетрадь)*

**Наташа** – Отца перевели в спецтюрьму НКВД, которую в обиходе называли «Туполевская шарага», потому что общепризнанным лидером, «патриархом» среди заключенных был учитель отца Андрей Николаевич Туполев. Среди инженеров-заключенных отец увидел столько знакомых лиц, что невольно подумал: «А кто же работает на воле?»

 Условия содержания разительно отличались от Бутырки и Лубянки – у каждого заключённого была своя кровать и тумбочка, в столовой – белые скатерти и столовые приборы. Заключенных вкусно и сытно кормили, водили в душ, обращение охраны

 10

с узниками было подчеркнуто вежливое. Был даже свой магазин. Здесь можно было слушать радио, читать книги, газеты, а самое главное, заниматься любимой работой.

 С конца 1940 года даже разрешили свидания с родственниками, на которые мама брала меня. Иногда охранник разрешал мне сесть на колени к отцу и даже поцеловать его. Конечно, я не знала, что это тюрьма. Помню, перед первым свиданием мама сказала мне, что папа прилетел, и мы к нему поедем. Проход в тюрьму лежал через маленький дворик. Увидев отца, я первым делом спросила, как он смог сесть там на своём самолёте. За отца ответил надзиратель: «Эх, девочка, сесть то сюда легко, а вот улететь намного труднее».

 Но всё же, это была тюрьма и все заключённые ясно понимали, что путь к свободе лежит только через качественно выполненную работу. Не случайно отец часто повторял: «Хлопнут без некролога».

 22 июня 1941 года началась война – особую тюрьму НКВД перевели в Омск, где за кратчайшие сроки нужно было построит авиационный завод и наладить серийный выпуск пикирующего бомбардировщика конструкции Туполева. Самого Туполева и часть его группы уже освободили. Но туполевцы добровольно работали по 13-14 часов при установленном 11-часовом рабочем дне. Все понимали – идёт война. Отец получил должность начальника фюзеляжного цеха. 15 декабря 1941 года первый омский «ТУ-2» был готов к испытаниям, а серийный выпуск начался уже в феврале 1942 года. Омский завод выполнил задание и взятые обязательства, «ТУ-2» был признан лучшим бомбардировщиком Второй мировой войны!

 Но даже при таком напряженном графике отец продолжал мечтать и работать над ракетной тематикой! Поэтому, когда узнал, что заключённый Валентин Глушко находится в Казани и работает над ракетными двигателями для самолётов, обратился к руководству с просьбой о переводе в Казань. Его просьбу удовлетворили, хотя перевод отодвинул предполагаемое освобождение на 9 месяцев. Это ещё одна черта характера моего отца – самозабвенная преданность любимому делу, которое составляло смысл его жизни.

 *(Наташа садится за стол, берёт фотографию отца и гладит её).*

**Наташа –** Мама говорила, что война скоро закончится и папа прилетит к нам на своём самолете. Я верила и ждала его. Но как же долго пришлось его ждать!

 19 ноября 1942 года отца назначили ведущим инженеров в ОКБ Валентина Глушко. Коллектив был небольшой, размещался в трёх комнатах. Вольнонаемные инженеры подписывали свои чертежи фамилиями, а заключённые номерами. Отец руководил разработкой реактивных двигателей на боевые самолёты, с чем справлялся блестяще.

 *(В голосе Наташи появляются гордые нотки).* Уже тогда отец проявил все качества будущего Главного конструктора страны: энергичный и дальновидный, умный и терпеливый, резкий и восприимчивый, вспыльчивый и отходчивый. Это был творчески настроенный в одном определённом направлении человек, по которому он шёл вопреки любым препятствием, с демонстративным пренебрежением ко всем невзгодам, которые преподнесла ему судьба. Он умел организовать людей своей целеустремленностью, непреклонной волей, самостоятельным мышлением, отзывчивостью и вниманием. Большой человек с большим, сложным, противоречивым, нестандартным характером, которого не смогли деформировать никакие внешние обстоятельства, ломавшие многих других людей, как тростинки.

 11

 *(Радостно)* Наконец наступил долгожданный момент – за блестяще выполненную работу по созданию ракетных двигателей для боевых самолётов, решением Президиума Верховного совета СССР от 27 июля 1944 года отец был досрочно освобожден со снятием судимости. *(Очень эмоционально, с обвинительными нотками)* Шесть долгих лет он был изгоем общества, ради которого жил и трудился - без документов, без прав, без семьи, без жилья!

 Группу бывших осуждённых привезли на автобусе в НКВД Татарской АССР. Республиканский нарком произнёс речь, в которой не было извинений. Смысл её был в том, что обида забудется, а опыт останется. Потом всех освобождённых перевезли

в Соцгородок, недалеко от Казани, выдали паспорта и предоставили квартиры.

 По условиям военного времени освобождённые не могли сразу уехать домой - они должны были закончить начатую работу. Самое удивительное, что отец действительно не держал обиды на людей и государство, подвергшее его столь жестоким испытаниям. Возможность заниматься любимой работой, открывшиеся перспективы, оказались выше и важнее для него, чем личная обида.

 Конечно, первое желание, получив свободу – поделиться с родными в письме.

 *(Наташа садится за стол и разворачивает листок письма. Мужской голос читает текст письма).* «…Итак, после всех мытарств, длительных путешествий мы водворились, наконец, в городе Казани. Мне до сих пор кажется порою, что я где-то на половине пути, и в такие минуты невольно напрягаешь все силы, чтобы убедиться, что окружающее не сон.

 Всё пережитое, как глубокая борозда от плуга, прорезало душу и сознание, и хотя сейчас я относительно спокоен, память былого неотступно и настойчиво следует всюду за мной. Сейчас вспоминаю против своей воли даже многое, многое, что казалось прочно забытым. В такие минуты я грущу понемногу в одиночестве…

 …Представляю себе, как Вы всё это переживали и пережили. Сколько невыносимых страданий перенесено. Сколько горьких дум и слёз ушло за это время. Страшно оглянуться назад, да и не хочется вспоминать об этом. И писать я о своих скитаниях не буду – пусть они все на этом закончатся и сгинут навсегда. Будем жить и стараться жить хорошо и ещё лучше, и так несомненно и будет.»

**Наташа –** Отец действительно только один раз рассказал о том, что с ним было за эти 6 лет – в первую после освобождения встречу с семьей в ноябре 1944 года. Он рассказывал до шести утра о допросах и судах, о тюрьмах и лагере на Колыме, о «Туполевской шараге», Омске и Казани. Мама и бабушка были потрясены услышанным. Они обещали никогда больше не напоминать отцу об этом страшном времени. Эта была ещё одна отличительная особенность его характера – отец умел забывать старое и находить в себе силы всё начать сначала.

 Самое важное для отца – дело. Оно даже более важно, чем свобода.

Он продолжил работать с ещё большей интенсивностью, но теперь уже с планами на будущее. Он свободен – значит, эти планы реальны и рано или поздно воплотятся

 в жизнь. Он хочет и может работать, поэтому обращается с докладной запиской

о необходимости создания конструкторского бюро по ракетостроению.

 Известие об окончании войны застало отца в Казани – он продолжал испытывать реактивные установки на самолёте «ПЕ - 2». В этих испытаниях проявилась ещё одна

 12

очень важная черта будущего Главного конструктора – отец всегда стремился участвовать во всех испытаниях сам и проверял всё на себе, стараясь не подвергать риску своих людей. За эту работу он впервые получил благодарность и премию

от зам. наркома авиационной промышленности и орден Знак Почёта.

 Наконец – то летом 1945 года отец приехал к нам в Москву! Мне тогда шёл одиннадцатый год. В свободное время мы много гуляли по городу, ходили в зоопарк, в кино. Я очень гордилась тем, что рядом со мной мой папа, такой большой, сильный и умный. Увидев, как я читаю книгу Жюля Верна «Из пушки на Луну», вдруг сказал: «А ты знаешь, ведь лет через 20-25 человек будет на Луне». А потом очень серьёзно добавил: «Запомни этот день, этот час и то, что я сказал. Это обязательно будет при нашей жизни».

 *(Фоном звучит мажорная мелодия).*

**Наташа –** Можно понять отца, постаравшегося поскорее забыть то время, ибо для него наступал новый, благоприятный и необычайно творческий период, когда он смог в полной мере раскрыть свои способности, реализовать мечты и вместе

с соратниками, опираясь на могучий научный и производственно-технический базис страны, открыть человечеству дорогу в космос.

 В конце сентября 1945 года отец был направлен в немецкий город Бляйхероде

 в институт «Рабе» (ворон с нем.), где бок о бок с советскими работали немецкие ракетчики. Отца интересовали немецкие разработки по технике пуска ракет. Ему поручили организовать группу «Выстрел», перед которой поставили задачу изучить технологию и организацию ракетного старта.

 *(Наташа берёт в руки тетрадь, напоминающую личный дневник и читает)*

Его товарищи вспоминали: «В Германии ярко проявились организаторские способности подполковника С.П.Королёва. Он стал явным неформальным лидером среди множества наших специалистов, прибывших в поверженную Германию. Королёв брал на себя решения свойственных и не свойственных ему по чину вопросов – как технического характера, так и административного»

 *(Звучит тема красивого печального романса о любви)*

 Работая в Германии, отец очень тосковал по семье. В марте 1946 года женам и детям разрешили приехать. Несмотря на огромную занятость, отец старался выкраивать время, чтобы показать нам Германию. *(Наташа рассматривает фотографии).* Мы побывали в Веймаре, Нордхаузене, Бланкенбурге, Берлине. Однако совместное проживание в Бляйхероде показало, что во взаимоотношениях родителей произошёл раскол. Случилось то, что казалось, не должно было произойти: муж и жена, любящие друг друга, разлученные волей рока на восемь долгих лет, вновь стали жить под одной крышей. Однако, к огромному сожалению, радости и удовлетворения эта долгожданная совместная жизнь не принесла. Отец был всегда безумно занят, он «дорвался» до любимой дела, отдавался ему безоглядно и, конечно, очень уставал. Маме же не хватало его заботы и внимания. Она тоже любила свою работу хирурга и оказалась неготовой стать просто женой и хозяйкой дома, всю себя посвятившую только семье.

 *(Наташа берёт с полочки макет ракеты ФАУ - 2)*

13

**Наташа –** В 1946 году советскими ракетчиками совместно с немецкими специалистами была собрана ракета ФАУ – 2, однако экспериментальные пуски ракеты было решено перенести на территорию СССР.

 *(Торжественно)* 9 августа 1946 года Д.Ф.Устинов подписал указ, согласно которому отец переводился начальником отдела №3 НИИ-88 и назначался главным конструктором изделия №1! Под изделием №1 подразумевалась баллистическая ракета дальнего действия БРДД типа «ФАУ - 2». Закончился германский период жизни отца. Назначение главным конструктором БРДД открывало возможности претворить в жизнь давние мечты. Он ехал в Москву окрыленный новыми планами и надеждами! Ему всего сорок, но так много нужно успеть!

 *(Звучит тема «Время, вперёд!»)*

**Наташа –** Вернувшись в Москву, отец с головой окунулся в работу. Ракетчикам почти всё предстояло начинать с нуля: доставать оборудование, подбирать и обучать кадры, налаживать производство. 14 апреля 1947 года у отца состоялась встреча с товарищем Сталиным. Для всех нас Сталин был тогда почти богом, встреча с ним произвела на отца большое впечатление. Сталин внимательно выслушал доклад отца, не вынимая трубки изо рта. Иногда задавал вопросы, поразив своей компетентностью. Отец не знал, одобряет ли Сталин то, он что говорит, но в тот же день на общем собрании Академии артиллерийских наук отца избрали членом-корреспондентом Академии по отделению реактивного движения. Работам отца был дан зелёный свет!

 В конце сентября 1947 года началось строительство испытательного полигон Капустин Яр в междуречье Волги и её левого рукава Ахтубы, прямо в голой, безводной степи, покрытой полынью и верблюжьей колючкой. Условия работы были очень сложные. Вот что писал мой отец своей будущей второй жене Нине:

 *(Звучит мужской голос)*

 «Внешне условия очень тяжелые. Пыль ужасная, жара днём, холодно ночью, нехватка воды и эта унылая солончаковая степь кругом. Наше подвижное жилище просто как оазис. Но бывать в нём приходится мало… Свой долг я выполню до конца и убеждён, что мы вернёмся с хорошими результатами».

 «Мой день складывается примерно так: встаю в 5.30 по местному времени, накоротке завтракаю и выезжаю в поле. Возвращаемся иногда днём, а иногда вечером, но затем, как правило, идёт бесконечная вереница всевозможных вопросов до 1-2 часу ночи, раньше редко приходится ложиться. Однако я использую каждую возможность, чтобы отоспаться…

 …Если погода хорошая, то в поле очень жарко, днём сильный ветер, несущий столбы пыли, иногда целые пылевые смерчи из песка и туманных мохнатых облаков. Если дождь – то совсем уныло, а главное, безумно грязно вокруг и пусто. Наша работа изобилует трудностями, с которыми мы пока справляемся.

 Отрадно, что наш молодой коллектив оказался на редкость дружным и сплочённым. Да здесь, в этих условиях, пожалуй, и нельзя было бы иначе работать.

 Настроение у народа бодрое, близятся решающие денёчки. Мне зачастую трудно, о многом думаю и раздумываю, спросить не у кого. Но настроение тоже неплохое, верю в наш труд, знания и нашу счастливую звезду».

 14

 Интеллектуальным и организационным центром всей космической кооперации был Совет главных конструкторов, работавших над основными частями ракеты: двигателями, системами управления, наземным оборудованием. В Совет входили: В.П.Бармин, В.П.Глушко, В.И.Кузнецов, Н.А.Пилюгин, М.С.Рязанский. Возглавлял совет мой отец, объединяя действия учёных и конструкторов, направляя их работу к единой цели – созданию баллистических, а затем и космических ракет. Тогда он ещё не носил модного впоследствии звания Главный конструктор. Его авторитет держался не на звании и не на должности. Он был Главным среди остальных главных.

 Отец большое значение придавал подбору и подготовке кадров. Он способствовал созданию в ведущих технических вузах страны кафедр для подготовки специалистов-ракетчиков, сам преподавал в МВТУ им. Баумана, руководил научной работой аспирантов, поддерживал новые разработки. Его курс «Проектирование ракет дальнего действия» лег в основу преподавания этой дисциплины в институтах и был издан в качестве учебного пособия.

 *(Звук звенящей и лопающейся струны)*

 Работа отца, несмотря на все трудности, шла успешно, а в жизнь нашей семьи пришла беда. В июне 1949 года мои родители развелись. Я тяжело переживала беду. Никак не могла понять, как мог отец предпочесть моей маме – такой красивой, доброй, умной – другую женщину. Сейчас, с высоты прожитых лет, я думаю, что причиной развода стала не только новая любовь отца. Мама и папа были сильными личностями с независимыми характерами и на каком-то этапе просто перестали гармонично уживаться вместе. 1 сентября 1949 года отец женился на Нине Ивановне Котёнковой и прожил с ней до своего последнего дня. Сослуживцы называли

Нину Ивановну «добрым гением» моего отца.

 Мама отомстила отцу за ущемлённую гордость и запретила мне встречаться с его новой женой, тем самым фактически запрещая мне видеть папу. Я дала слово, но это испытание стало очень тяжёлым для меня. Ведь я любила отца. Постепенно обида на отца прошла, но встречи наши были редкими, так как он был всегда безумно занят, но никогда не забывал поздравить маму с именинами, а меня с днём рождения и Новым годом.

 *(Наташа рассматривает макеты и фотографии ракет, потом поворачивается к зрителям и с гордостью продолжает рассказ.)*

**Наташа –** Работы отца, как и его ракеты, стремительно несли его вперёд. В апреле 1950 года НИИ-88 реорганизовано в два опытно-конструкторских бюро: ОКБ – 1

по разработке баллистических ракет и ОКБ – 2 для зенитных ракет.

 В 1950 году ракеты «Р-1» и «Р-2», разработанные в конструкторском бюро Королёва, приняты на вооружение Советской Армии. Вообще до 1956 года было создано несколько типов одноступенчатых баллистических ракет с дальностью полёта до 1200 км. Проведены испытания ракет с ядерным боезарядом. Это вывело Советский Союз на передовые рубежи в мировом ракетостроении и способствовало созданию ракетно-ядерного щита страны. За успешную работу в апреле 1956 года отец был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

 15

 Но занимаясь разработкой и испытанием боевых ракет, отец не оставлял мысль о космических полётах. Он настойчиво обращается к руководителям страны с идеей создания искусственного спутника Земли, выступает с докладами, в которых чётко формирует предстоящие задачи, раскрывая свой уникальный дар убеждения:

 *(Звучит мужской голос с радио помехами, как-будто старая запись выступления Королёва. Речь заканчивается бурными аплодисментами.)*

 «Наши задачи заключаются в том, чтобы советский ракеты летали выше и раньше, чем это будет сделано где-либо ещё.

 Наши задачи состоят в том, чтобы советский человек первым совершил полёт на ракете.

 Наши задачи – это создание нового вида сверхскоростного транспорта для пассажиров и грузов – создание ракетных кораблей.

 Наши задачи состоят в том, чтобы первый искусственный спутник Земли был советским, был создан советскими людьми

 И наши задачи в том, чтобы в безграничное пространство мира первыми полетели советские ракеты и ракетные корабли.»

**Наташа –** Летом 1956 года ОКБ -1 с опытным заводом было выделено в самостоятельное предприятие. Это предоставляло больше возможностей моему отцу, но и возлагало на него множество производственных и социально-бытовых обязанностей. Каждый день отца был расписан буквально по минутам, но он умел четко организовывать своё время.

 Ближайшей задачей были полевые испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7» как основы для запуска первого искусственного спутника Земли. Надо было спешить – американцы непременно хотели запустить свой спутник первыми. Это было, по сути, соревнование, поэтому решили работать в выходные и праздничные дни. Отец сам ходил в цеха, объясняя, убеждая, подсказывая. Люди работали самоотверженно – ведь их Главный рядом! Это была ещё одна важная черта отца – он умел окружать себя нужными для дела людьми и ценить их.

 **Наташа -** *(Вдохновенно и радостно)* 1957 год стал для отца поистине звёздным –

к 50-летию он был награждён вторым орденом Ленина**.**

*(Наташа берёт макет ракеты «Р-7»)* 15 мая 1957 года начались долгожданные испытания межконтинентальной ракеты «Р-7» - «семёрочки», как её ласково называли. Успех испытаний на долгие годы охладил многие горячие головы за рубежом. Но не только оборонное могущество несла эта ракета – она открывала дорогу в космос.

 В июне начали строить новый полигон близь станции Тюратам Кзыл-Ордынской области Казахской ССР, получивший позднее название Космодром Байконур. Условия здесь вновь были очень тяжёлые: *(мужской голос)*

 «Ни кустика, ни деревца – всё голо и сожжено солнцем. Вблизи от нас нет никаких поселений, всё пусто. Температура в тени 30-35 градусов… Видимо, перемена климата сказывается, так как все понемногу болеют. Готовлюсь с некоторым опасением к противочумной прививке, хотя у подавляющего большинства она проходит достаточно безболезненно (если делают три надреза, а не уколы).…

 …Работаем много, весь день до полной ночи и ещё ходим на 2-3 часа в течение ночи.»

 16

 **Наташа –** *(Наташа берёт в руки макет первого спутника, вытягивает руку вперёд, говорит очень радостно и торжественно, как диктор)*

 И вот наступил исторический день: 4 октября 1957 года в 22 часа и 28 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Р-7»

с первым в мире искусственным спутником Земли. Спутник имел форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. Американцы запустили свой спутник лишь 4 месяца спустя. Он весил 8,3 кг и помещался на ладони. Американская пресса пренебрежительно прозвала его «апельсин».

 *(Пауза)*

**Наташа -** Впереди были ещё восемь лет самозабвенного труда, поиска, проб, ошибок и блестящих побед. Побед, приоткрывших всему миру безграничные просторы космоса. Достижений, которые до сих пор поражают своей мощью, величием и беспредельностью устремлений.

 «Я и сам поражаюсь полёту неукротимой человеческой мысли к барьеру неизвестного и через него», написал отец в мае 1962 года.

 Весь мир восхищался гением советской инженерной мысли, но никто не знал имя Главного конструктора. Только после смерти имя отца рассекретили.

 Но сегодня я могу открыто и гордо сказать: Главным конструктором великой страны, раскинувшейся на 1/6 части мира, был мой отец –

Герой Социалистического Труда, академик Сергей Павлович Королёв.

Пьеса подготовлена на основе материалов:

1. Н. Королёва, 1-2-3 том «Отец», М., изд. «Наука», 2006 г.
2. «Нежные письма сурового человека», М., изд. «Наука», 2006 г.