**«Я не перестаю говорить судьбе огромное спасибо!»**

«Здравствуйте! Заходите!» - Приветливо встречает нас хозяйка квартиры. Я и мой руководитель Дарья Боковая проходим в светлую комнатку. Сервиз за стеклом советской стенки, ковёр на стене создают удивительную атмосферу ушедших годов 20 века. Нарушает её только громкоговорящий современный цветной телевизор.

Присаживайтесь. - Ирина Ивановна Суворова указывает на стулья у стола. - Начнём - решает она.

 Мне не было семи лет, когда мой старший брат Юра позвал меня заниматься в Ярославский Дворец пионеров. Он туда ходил в танцевальный кружок, а я училась читать стихи. Во времена начала войны Астромиров Семен Семенович, художественный руководитель Дворца, выбирал талантливых детей для агитбригады. И мне посчастливилось стать частью этой необыкновенной команды. Мы, дети разного возраста, давали концерты. Выступали на платформах, провожая солдат на фронт, ходили по госпиталям. В то время, кроме всевозможных кружков и творческих объединений, во Дворце пионеров был военный госпиталь. Мы давали по несколько концертов в день в каждой палате для тяжелораненых. Я была самая маленькая и мне, конечно, уделялось много внимания со стороны больных. – меня любили бойцы и ласково называли *пуговка,* потому что читала стих «Коричневая пуговка валялась на дороге…» Раненые очень радовались детским визитам: они чувствовали нашу теплую душевную поддержку, как от близких, которых не было рядом, вспоминали своих ребятишек, с трепетом ждущих их. Участники концерта уходили выступать в другую палату, а меня раненые просили остаться хотя бы немного, сажали на кровать, угощали шоколадом, дарили одеколон, целовали, улыбались. Значит, я давала им хотя бы мимолетное счастье.

Ирина Ивановна, остановилась, вытерев выступившие под очками слёзы. – Тяжёлое для всех тогда было время. Мы ведь больше трех тысяч концертов дали. Помню, устанешь, память отказывает – забудешь строчку, по-детски извиняешься: «Простите, я начну с начала», а тебе уже улыбающиеся зрители подсказывают.

 В 1943 году наш коллектив поехал на отчётный концерт в Москву. Меня, как самую маленькую, оставили на попечение взрослых девочек. А я была хулиганистой. С одним мальчиком-трубачом, – Ирина Ивановна показывает его на чёрно-белой фотографии, – сбежала на Красную площадь смотреть салют в честь освобождения Белгорода. Какое зрелище! Взбучку я тогда получила хорошую! – Смеётся – Но салют запомнила на всю жизнь.

 Меня награждали похвальными грамотами, но мы, как нынешние школьники портфолио не собирали, сдавали на макулатуру всю бумагу, не понимая, что лучше оставить на память. Но кое что я всё же сберегла…Однажды мне сообщили, что вызывают в актовый зал. Тогда в 45-м стояла холодная зима. Я в подшитых валенках, свитерочке вошла и увидела своего официально одетого брата Юру. Его награждали медалью за "Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг."  Внутри меня разрывало на части: я гордилась Юрой и одновременно по-детски недоумевала «А как же я?» И вдруг слышу своё имя. Я тоже получила медаль! Вот она, – Ирина Ивановна достаёт свою гордость, – на следующий день, надев медаль, пошла в школу. У нас была учительница придирчивая. Она на весь класс говорит: «Как тебе не стыдно носить медаль родителей». А я со слезами отвечаю: «Это моя…» Эх! До этого в истории не было случаев награждения медалями детей. Мы первопроходцы.

 Ирина Ивановна бережно раскладывает фотографии в хронологическом порядке: «Это какая я была и какая стала». Перед нами портреты девочки с юрким взглядом, женщины с аккуратно заплетённой косой и бабушки, сохранившую детскую, кажется, беззаботную улыбку.

 Безусловно, «дворцовые» годы были лучшими в моей жизни. Я выступала на ёлках. Ах, какие это были чудесные ёлки! Дворец заряжался новогодним настроением от своих обитателей. Устраивались маскарады, балы, в центр ставилась «виновница» торжества, нарядная красавица-ёлка. Подружки пищали: Ира, ну достань билетик!» Я была счастливицей: мне удавалось попасть в эту сказочную атмосферу, – с улыбкой вспоминает Ирина Ивановна.

 Наш Дворец пионеров был известен на весь Советский Союз. К нам в гости приезжали иностранцы. Американцы иногда в дар присылали нужные для нас, бедных детей, вещи. Мне – свитер, Юре – отрез на костюм. А однажды Дворец посетил клоун из Москвы. Я до сих пор помню, какую он мне замечательную дудочку подарил. Но использовала её не совсем по назначению: свистела на парах в химико-механическом техникуме, - в глазах Ирины Ивановны загорается озорной девчачий огонёк.

 Кроме учёбы на «отлично» я успевала ездить на соревнования по лёгкой атлетике. И кстати, делала успехи в этой спортивной дисциплине. Даже сейчас, спустя десятки лет стоит картина: на чемпионате в Москве бегу 400 метров, одну из самых сложных дистанций. Уже лидирую! Зрители восторженно выкрикивают подбадривающие слова… И перед финишной чертой я спотыкаюсь и падаю… Папа тогда мне сказал: «Задрала нос от гордости, вот и распласталась!»

 Был в моей юной жизни один впечатляющий случай. Ко мне приставал мальчик, таких обычно называют «хулиганьё». Как-то раз погнался он за мной. А я не растерялась, увидела мужчину, идущего на встречу, подбежала к нему, дабы попросить защиты, а он оказался немцем. Вы думаете, я испугалась? – иронически спрашивает Ирина Ивановна. – Нисколько. Мне на тот момент было 14 лет, война, казалось, навсегда исчезла, а пленных немцев мы, ребята, бегали кормить хлебом. Национальной вражды, как сейчас, не существовало.

 Много страшного в моей жизни было. С содроганием перебираю в памяти эпизоды, когда объявляют войну, когда папу забирают на фронт, когда болеют мои сыновья, их у меня двое. Даже сейчас страшно осознавать, что из 42 человек, входивших в агитбригаду, в живых осталась только я. Возраст беспощаден.

Вместе с тем, сохранилось большое количество счастливых воспоминаний. Во многом благодаря Дворцу пионеров и замечательным доброжелательным людям, работавшим в нём. А руководитель нашей агитбригады Семён Семёнович Астромиров стал для меня вторым отцом, любила его беззаветно. Я общалась с ним и перед смертью. Он рано покинул эту землю, но оставил в моём сердце самые тёплые воспоминания.

Когда образовывалась агитбригада, выбирали самых лучших детей Ярославля. Моя судьба распорядилась так, что мне удалось стать её маленькой частичкой. И даже спустя много лет я не перестаю говорить ей за это огромное спасибо!