**Мои родители**

Я родилась через четырнадцать лет после окончания Великой Отечественной войны. Моему отцу, Черникову Егору Емельяновичу, было тогда 48 лет, а маме, Дарье Дмитриевне – 41 год. Я была последним девятым ребенком в семье.

Родом мои родители были из деревни Каменка Ельцовского района Алтайского края. Папа рос с четырех лет без отца (по словам моей тети, тот умер в 1915 году от заворота кишок, когда надорвался при строительстве своего дома). У бабушки осталось трое малолетних детей, папа был старшим. Нищета была в их жизни постоянным спутником. Тетя Анисья, папина сестра, рассказывала, что когда моему отцу и брату Алексею (они были погодками) исполнилось по 17-18 лет, они не могли, как их сверстники, вечерами «ходить в улицу», потому что не было подходящей одежды. Тогда отец смастерил первую в своей жизни конную телегу и продал ее на рынке. На вырученные деньги справил одежду себе, брату и сестре. Сколько он потом сделал таких телег, саней, топорищ и других изделий, необходимых в крестьянском хозяйстве...

С мамой они поженились в 1938 году. Он был старше ее на семь лет. Для отца это был второй брак. С первой женой у него родилось четверо детей, но они умирали вскоре после рождения. После четвертых родов умерла и жена.

В Каменке родители вместе прожили недолго. В 1939 году в поисках лучшей жизни они поселились в п. Индустрия Прокопьевского района Кемеровской области, их приняли на работу в колхоз с одноименным названием, тогда он считался одним из самых развитых колхозов района.

Выбор нового места жительства был не случайным. Отец не раз проходил или проезжал на конной подводе через Индустрию на рынок города Прокопьевска и видел, как успешно работает колхоз.

Не успела семья толком обжиться, как отца призвали на советско-финскую войну. Вернувшись домой в марте 1940 года, он продолжил работу в колхозе. Так прошел еще один год. И снова война – Великая Отечественная….

Отец ушел на фронт в первые дни войны. Дома остались мать, беременная жена и полуторогодовалая дочь. После прохождения краткосрочных курсов Черников Егор Емельянович в числе других сибиряков был отправлен защищать Москву. Он был пулеметчиком, всегда на переднем крае от линии фронта. В одном из боев в ноябре 1941 года был тяжело ранен в правую ногу. Потом были долгие 10 месяцев лечения в госпитале Самарканда. Домой отец вернулся на костылях в конце 1942 года.

О своем боевом пути он нам никогда не рассказывал, даже моим старшим братьям, как будто войны не было вовсе. О ней нам напоминала лишь его хромота, как следствие ранения, и крики по ночам, когда на натруженных за день ногах воспалялись и кровоточили раны, потому что не все осколки были извлечены. Так он с ними прожил всю оставшуюся жизнь.

Когда отец был на фронте, мама с утра до позднего вечера работала в колхозе. Она часто рассказывала об этом, с трудом сдерживая слезы. В обед колхозников кормили на работе похлебкой. Мама же несла свою порцию домой, чтобы разделить ее со свекровью и маленькой дочерью. Те ее уже ждали на крылечке. «Здесь же на крыльце мы через край выпивали содержимое чашки, и я снова шла на работу» - вспоминала она. Свекровь ей говорила, чтобы мама не тратила силы на эту дорогу, а лучше бы это время использовала на отдых, чтобы немного восстановить силы. Но мама ее не слушала.

Голодные дети - это для нее было самым страшным воспоминанием о войне… Начало 1945 года. До конца войны уже рукой подать. Младшей дочери Шуре чуть больше трех лет. От внимания матери не ускользнуло, что всегда неугомонная девчушка стала как-то все меньше играть в свои детские игры, а больше спала или просто лежала. «Я у нее спросила, - вспоминала мама,- Шура, ты заболела? А она в ответ слабым голосом: «Я есть хочу». И умерла бы, наверное, Шура от голода, еды в доме не было, и взять ее было неоткуда, если бы не отец. Он тогда уже был комиссован с фронта и по делам уехал на Алтай.

Как-то, возвращаясь после изнурительной работы домой, мама увидела, что из трубы идет дым, в сенях почувствовала запах сваренного. Дома увидела отца, он привез с Алтая картофель и еще какие-то продукты. Шура, наевшись, ожила у всех на глазах.

Моя старшая сестра хорошо запомнила тот день, когда с фронта вернулся домой отец, несмотря на то, что ей было около трех лет. Весть о его возвращении облетела всю деревню, и дом быстро заполнился людьми, пришедшими разделить радость от встречи с близким человеком.

Долго отдыхать отцу не пришлось - в колхозе не хватало мужских рук, его сразу же назначили бригадиром полеводческой бригады №1. В подчинение ему дали молодых девчонок.

А как они работали! За высокие показатели в труде отец был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Высокими правительственными наградами были удостоены и молодые члены его бригады.

К своим подчиненным папа относился по-отечески тепло, жалел и оберегал их, тем самым заслужил их бесконечное уважение и благодарность. Каждый год в течение 30 лет (папа умер в 1984 году) на родительский день или 9 мая убеленные сединой те девчонки приносят цветы на могилу моего отца.

Мои родители прожили в мире и согласии 46 лет. Нас воспитывали своим личным примером, своим трудолюбием, своим отношением к людям. Они никогда не читали нам нравоучений на предмет что хорошо, а что плохо, в этом просто не было необходимости.

Память о них живет в сердцах их детей, внуков, правнуков и уже пра-правнуков. На любом семейном празднике мы вспоминаем разные случаи смешные и не очень - события далекого прошлого из нашего детства, где всегда есть место дорогим нам Егору Емельяновичу и Дарье Дмитриевне.

Мой сын Сергей родился спустя два года после смерти деда Егора. Но я всегда отмечала про себя, с каким интересом он слушал воспоминания других внуков о деде, и, наверное, завидовал им, что в отличие от них не знал его при жизни. И каково было мое удивление, когда я узнала, что своего сына (моего внука) Сергей назвал Егором.

В нашей многочисленной семье имя Егор носят еще два правнука (кстати, у двух – фамилия Черников), а имя Даша – одна внучка и две правнучки. Так что жизнь продолжается!