**Радостная встреча**

Впервые опубликовано в N10 за 1944 г.

Около года назад воспитательница средней группы детского сада N°49 Ленинградского района г. Москвы М.П. Скрябина вместе с детьми услышала по радио, что гвардии сержант Костин разыскивает дочь Светлану, оставленную им в детском саду в Курске. По радио неслись слова, полные нежности, любви и тревоги за дочку. Отец давно разыскивает ее и просит всех, знающих о местопре6ывании Светланы, сообщить ему на фронт. Но ответа ниоткуда нет... пока нет.

В группе Марии Петровны много детей фронтовиков. «А что, дети, - предложила Мария Петровна, - не написать ли нам письмо папе этой Светланы?». Дети принялись за рисунки, за «письма»; никогда еще с таким старанием, с такой любовью не рисовали дети, как в этот раз. Письмо было отправлено. Дети просили «дядю Гришу» не отчаиваться: Светлана где-нибудь найдется, найдется непременно. Теперь они сами будут каждую Светлану спрашивать, кто ее папа, не дядя ли Гриша.

В ответ было получено растроганное, взволнованное письмо, полное любви и нежности к детям. Так началась переписка детей с тов. Костиным. Григорий Иванович нашел себе друзей. Он заочно познакомился со всеми детьми группы, знал их по именам и часто в письмах обращался отдельно к тому или другому ребенку. Дети тоже знали дядю Гришу. Из писем они узнали, что до военной службы он был воспитателем в детском приемнике. В Красной Армии он служит шестой год, в течение двух лет был командиром орудия, участвовал в боях на передовой линии. Был два раза ранен, один раз - легко и один раз тяжело. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Вот что пишет тов. Костин в одном из своих писем. «Дорогие детки. Сообщаю вам, что

ваш дядя Гриша жив, здоров и по-прежнему бьет подлого врага. Сегодня я получил от вас письмо с рисунками. Большое вам за это спасибо. Ваши рисунки мы рассматривали

вместе с моими товарищами. Они одобрили ваши рисунки, а я восхищен ими. Дорогие дети, я тронут вашей заботой обо мне, большое вам пребольшое спасибо. За вашу любовь и заботу я отвечу вам тем, мои дорогие, мои маленькие, что не пожалею крови, а если понадобится, и жизни, чтобы защищать вас от врага».

Вот отрывки из другого письма: «Я очень недоволен, Славик, что ты много шалишь и этим огорчаешь Марию Петровну. Если ты будешь хорошо вести себя, то и Марии Петровне, и твоей маме будет легче и спокойнее работать. Ты подумай, Славик, хорошенько о моих словах. А когда я приеду к вам в гости, ты сам мне расскажешь, как ты слушался старших... ».

Письма, посылаемые дяде Грише, были необычны. На большом листе бумаги под диктовку детей сообщались все новости. Каждый сам подписывался, с гордостью печатал крупными буквами свое имя. Ничего, что некоторые буквы были написаны вкривь и вкось, а то и вверх ногами. Дяде Грише посылали подарки, конверты. Однажды отправили книжку с ребусами.

«Ребусы мы все разгадали в перерывы между боями», - писал дядя Гриша.

Он интересовался всей жизнью детского сада и часто в письмах обращался к сотрудникам, просил их чутко относиться к детям, любить их, не иметь отдельных любимчиков, а обращаться с детьми одинаково. Он радовался успехам коллектива детского сада. Часто толковали дети о том, что, когда кончится война, дядя Гриша приедет к ним в гости. Но дядя Гриша приехал раньше. Его никто не ожидал.

Утром 7 января, когда в детском саду царила предпраздничная суета, украшалась

ёлка, убирались комнаты и дети были в радостном возбуждении, в кабинет заведующей

вошел молодой человек в военном полушубке. Он снял шапку, смущенно улыбнулся.

«Я - Костин, - обратился он к заведующей. - Захотелось повидать детей, но не знаю, вовремя ли, удобно ли?». Его смущение мигом прошло, когда он увидел радостное лицо заведующей и сотрудников. На него пахнуло теплом. Он приехал в Москву на день, на два за получением награды и побежал навестить своих друзей, вдохновляющих его в течение полугода на боевые подвиги. Дочку он еще не нашел, но твердо надеется, что найдет. У тов. Костина веселое, бодрое лицо, дышащее энергией. Когда дядя Гриша вошел в среднюю группу, дети сначала молча уставились на него, как бы ни веря, что это он, но вот он сел, и как будто вихрь обрушился на него: дети карабкались на колени, облипали, гладили по голове, целовали ему глаза и щеки. А он растроганно улыбался и спрашивал: «А Люся, которая? А, вот ты какая, я так и думал. А Вова где? Ах, ты, какой герой. А где же Славик? Ну-ка иди сюда, шалунишка». Славик большими темными глазами смотрит на гостя. По-видимому, он помнит письма дяди Гриши и немножко боится. Но, встретив веселый любовный взгляд, он вместе с другими лезет к гостю на колени и рассматривает его медаль. Начинаются рассказы дяде Грише о всех новостях.

-Мы на елку сами игрушки делали, елку украшали.

- А свинки у нас толстые стали.

-Дядя Гриша, Оля в аквариум икру с бутерброда сбросила и все ждала, когда рыбки выведутся.

-А у Вовки со Светой дома порох есть. Как ударишь камешком - так стрельнет...

-Вот это нехорошо, - серьезно говорит дядя Гриша. - А если руки обожжет или ото-

рвет? Большие вырастете - может быть, нужно будет родину защищать, а как без рук?

- Да-а, - задумчиво произносит Светлана и сконфуженно смотрит на Вову.

-А у меня папу наверное убили, - говорит грустно Оля, - писем давно-давно нет.

Дядя Гриша берет Олю к себе на колени и крепко к себе прижимает, а потом говорит ей как взрослой: «Ты, Олечка, подожди горевать. Папа, может быть, в партизанах. Когда кончится война, тогда узнаешь. А сейчас еще рано плакать».

- А мой папа тоже найдется? - спрашивает Толя.

- Может быть и найдется, сейчас не надо горевать. Сегодня я к вам на елку приду, повеселимся с вами...

-А вы веселый? - спрашивает Юра.

-Ну, конечно, веселый, я же писал вам об этом.

Маленький Юра гладит волосы дяди Гриши и говорит: «Пойдем с нами гулять сейчас. Мы тебя с горки покатаем: ты у нас будешь маленький».

-Дядя Гриша, - перебивает Валя, -а Вы видали салют? У нас в Москве почти каждый вечер салют: красивые-красивые огоньки! А когда война кончится и фашистов не будет, - мечтательно говорит она, - у нас будет такой салют, столько огоньков, сколько звездочек на небе.

-Да, хорошо будет, - соглашается дядя Гриша. - А сейчас вы мне спойте что-нибудь. «Мы не дрогнем в бою за столицу свою -

нам родная Москва дорога...» -

звучат слаженно и гордо детские голоса, а дядя Гриша качает в такт головой.

Переходя из группы в группу, дядя Гриша пробыл в детском саду несколько часов. Дети легли отдыхать, а он поехал получать награду - орден Краской звезды. Вечером он приехал на елку и веселился вместе со своими маленькими друзьями. На другой день он уехал на фронт. Не поздоровится тем фрицам, которые попадутся дяде Грише после этой встречи.

**Л.Голубева**