***Преподаватели***

***Коста Артём Валерьевич***

***Коста Людмила Александровна***

**Роль личности в истории развития Мурманской области**

***«Дайте Кондрикову рубль, отправьте в Америку, он через год вернется миллионером» (С.М. Киров)***

******

*Кондриков Василий Иванович*

В историю развития Мурманской области вписаны три фамилии видных научных, политических деятелей нашей страны - Александр Евгеньевич Ферсмана - российского и советского минералога, кристаллографа, геохимика, профессора академик РАН и вице-президента АН СССР. Он же редактор журнала «Природа» с момента его основания. Лауреат Премии им. В. И. Ленина за научные работы, Сталинской премии I степени. Сергей Миронович Киров - русский революционер, известный политический и государственный деятель, соратника Сталина.


Василий Иванович Кондриков – первый директор Треста «АПАТИТ». 

*Ферсман Александр Евгеньевич*

**

*Киров Сергей Миронович*

Василий Кондриков родился в 1900 г. в Сухиничах. Сын железнодорожного рабочего. В 3 года потерял мать. у него было тяжелое и безрадостное детство: родился в маленьком пристанционном поселке Сухиничи в старообрядческой семье; отец тридцать пять лет отдал железной дороге – был кочегаром, путевым рабочим, сторожем угольного склада; мать, бедная и забитая женщина, умерла рано, оставив троих детей, младшему - Васе исполнилось тогда три года. Сиротство, религиозные запреты, аскетизм толкнули любознательного мальчика к книге, к знаниям. Он окончил в железнодорожном поселке три класса начальной школы и поступил учиться в четырехклассное высшее начальное училище. Работая на Кольском полуострове, редко рассказывал Василий Иванович Кондриков о своей предшествующей жизни. Больше того, когда его назначение утверждали в Москве, автобиографию вернули из отдела кадров ЦК ВКП (б) с просьбой написать подробнее. Трудно объяснить сейчас эту сдержанность. Возможно, потому, что В.И. Кондриков был молодым и для биографий, и воспоминаний просто не хватало времени. Биография Кондрикова типична для эпохи революционных потрясений. Выходец из бедной семьи (отец работал кочегаром-железнодорожником), он не сумел получить образования, и все его «университеты» ограничились курсами связистов. Проверку на классовую благонадежность прошел на фронтах гражданской. А трудовую биографию ему определила партия, членом которой стал в 18 лет. Окончил Тульское техническое училище связи в 1916 г. работал монтером. В 18 лет ушел на Гражданскую войну. Был комиссаром Башкирской кавалерийской дивизии. После войны руководил учреждениями связи в Стерлитамаке, Твери, Нижнем Новгороде, Ленинграде. Затем управляющий областным коммунальным банком в городе на Неве. По поручению С. М. Кирова и Серго Орджоникидзе в 1929 направлен в Хибины. Создавал трест «Апатит». Выполнял обязанности начальника Нивастроя, директора комбината «Североникель», начальника треста «Кольстрой». По совету академика Ферсмана, с которым он подружился, Кондриков ездил в Западную Европу для изучения западных технологий и закупки оборудования. Такие сухие строки о человеке, который фактически 7 лет своей молодой жизни оставил в Заполярье. И кругом был первым! 1928 годы без отрыва от основной работы учился на экономическом факультете Ленинградского политехнического института. Киров сказал о нем «Дайте Кондрикову рубль, отправьте в Америку, он через год вернется миллионером». Уже в 1930 трест «Апатит» дал 100 тыс. т. апатитовой руды на экспорт, заработав для государства 2,3 млн руб. золотом. В 1930-е годы принял деятельное участие в освоении Хибин, куда был направлен в 1929 году по рекомендации С. М. Кирова на должность первого директора треста «Апатит». Организатор становления апатитовой промышленности, был руководителем строительства Кировска и Мончегорска. В курс апатитовых проблем его вводил академик Ферсман. Александр Евгеньевич вместе с учениками уже не раз бывал в Хибинах, вел там геологоразведку. Лучшего учителя нельзя было найти. Да и Ферсману хотелось понять, сможет ли такой молодой человек осилить сложнейшую задачу. И, как потом не раз говорил, поверил в Кондрикова сразу же. Типичная и яркая фигура среди великолепных хозяйственников первой советской пятилетки. Яростный, талантливый, напористый, почти нигде не учившийся, он командовал одной из самых ответственных и сложнейших новостроек Советского Союза, - так аттестовал молодого управляющего хорошо знавший его журналист А. Горелов. Ведь страна наша по части талантов всегда была богата. Не из гущи ли народа вышли Демидовы, Морозовы, Третьяковы, что создавали российскую промышленность и умело ею управляли?.. Советское время - не исключение. Природная сметка, фантастическая работоспособность, жажда новой жизни творили чудеса. А что касается молодости, это был лишь плюс - казалось, вся жизнь впереди… Бывший кавалерист, в хозяйственных делах Василий Иванович был чужд кавалерийским наскокам. Он буквально «вгрызался» в каждую новую для себя проблему, пытаясь понять ее суть. По совету Ферсмана встречался с людьми, знающими, что такое апатит, побывал в Швеции и Германии, где знакомился с опытом работы крупнейших обогатительных фабрик. И потом не раз удивлял своих подчиненных, имевших специальное образование, точным анализом дел. Кто везет, на того и грузят, гласит народная мудрость. Кондриков же «грузил» на себя сам. Не мог он замкнуться в Хибинских горах. Рассылал поисковые отряды по всему Кольскому полуострову, внимательно следил за результатами работ, создавал в различных тундрах опорные пункты будущих строек. Собственно, именно ему в значительной мере обязан своим существованием комбинат Североникель: сообщение о находке в Монче-тундре медно-никелевой руды сразу привлекло внимание управляющего трестом. По его распоряжению в Мончу-тундру посылаются люди, опытные руководители. Создается последовательно ряд организаций: бюро Монче-тундры, «Новпромапатит», наконец, в ноябре 1934 года - управление Североникель. Оно то и станет ядром будущего штаба в борьбе за никель.



*Приказ о назначении Кондрикова В.И. Временным Управляющим Треста «АПАТИТ» республиканского значения для разработки и эксплуатации Хибинских апатитов*

В сущности, фантастическая энергия Василия Кондрикова объясняется просто: в Заполярье он не ощущал себя функционером, назначенцем, временщиком. Вот что, например, говорил он людям, отнюдь не по доброй воле прибывшим в Заполярье: - Вы должны не бояться буранного края, не рассматривать его, как место ссылки, а должны видеть в нем свою новую любимую сторонку, куда и мать можно привезти, и сестру младшую, и соседа позвать. Будучи выдающимся строителем, Кондриков не забывал про быт простых рабочих. «Надо обязательно ввести цветы, зелень в наш быт, в столовые, учреждения - ибо это скрасит жизнь, даст возможность привлечь население в этот район. Мы должны создать такие условия, которые давали бы возможность творить. Если мы создадим эти условия, то мы создадим и хозяйство», - цитирует Василия Кондрикова сборник «Хибинские апатиты», VI, под общей редакцией академика Ферсмана, Ленинград, 1933 г. - Он понимал, что люди живут в неподобающих условиях и всячески старался улучшить их быт, - рассказывает заведующая сектором краеведческой библиографии мончегорской центральной городской библиотеки Галина Дежкина. - Он уважал труд рабочих, и люди к нему тянулись. Освоение края, установка на переселенцев - это путь перспективного освоения Кольского Севера. В то же время строительство требовало немедленного оснащения хибинской стройки квалифицированными кадрами, и Кондриков шлёт во Всехимпром докладные: «…необходимы кадры специалистов: горняки, транспортники, инженеры»; «до сих пор нет главного инженера, нельзя ли переманить кого-либо на Хибинские разработки?»; «вопреки существовавшей договоренности ОГПУ не даёт инженерно-технических работников из УСЛОНа». Василий Иванович приехал на Кольский полуостров с супругой Инной Лазаревной Тартаковской, в прошлом профессиональной балериной. Инна Лазаревна уехала в Хибины следом за мужем, где окончила горный техникум и работала на обогатительной фабрике.



*Супруги Кондриков В.И. и Тартаковская И.Л.*

Талантливый управленец, выдающийся организатор, сегодня таких называют «эффективный менеджер», но Кондриков ничего не знал о горной промышленности и постигал азы с помощью Александра Евгеньевича Ферсмана и его учеников. Ферсман помогал Кондрикову в деле освоения Хибин, называл его «русским самородком». Но времени на обучение не было и приходилось изучать горное и обогатительное дело на производстве. «Хибины заставляют учиться всегда и всему» - говорил Василий Иванович. По ходатайству городского объединения межсекционных бюро инженеров и техников 28 сентября 1931 года приказом № 54 ВСЕХИМПРОМа (Объединение основной химии) в городе Хибиногорске открылся Хибиногорский горно-химический техникум. На другой же день 29 сентября 1931 года в тресте "Апатит" был издан приказ об организации и открытии техникума на базе фабрично-заводского учения (ФЗУ). Первым директором был назначен Китов Георгий Андреевич. Уже через десять дней - 8 октября 1931 года в газете "Хибиногорский рабочий" было опубликовано объявление об условиях приема в горно-химический техникум (ГХТ). Техникум был рассчитан на вечерние занятия с трехгодичным обучением. 31 октября 1931 года в торжественной обстановке состоялось открытие горно-химического техникума. Этот день считается днем рождения техникума (опорного вуза МАУ). В переполненном зале, в основном состоящем из студентов первого заполярного промышленного учебного заведения, был заслушан ряд приветствий от общественных и партийных организаций треста "Апатит". Техникум - старейшее техническое учебное заведение Мурманской области. В.И. Кондриков сумел убедить в необходимости комплексного подхода к освоению края наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, и он обращается в ЦК ВКП(б) с письмом: «тяжёлые климатические условия затрудняют вербовку. Нужда в рабочей силе в 20 тыс. человек. Предлагаем освоение проводить постоянными кадрами из спецпереселенцев с семьями, как для строительства, так и для эксплуатации, желательно переселять в эти районы рабочих из административно высланных в лагеря особого назначения». Так в то время решались судьбы сотен людей. Архивные документы первых лет строительства треста «Апатит» свидетельствуют об огромном напряжении, в котором находился В.И. Кондриков: протоколы совещаний при управляющем треста изобилуют разными вопросами - от снабжения продуктами, фуражом, промтоварами до снижения себестоимости руды; о разработке плана по всестороннему изучению энергетических ресурсов региона до организации на Севере предприятий по химической переработке Хибинских апатитов и т.д. Срочно нужна была обогатительная фабрика. Проект АНОФ-1 разрабатывал институт Механобр, оборудование для фабрики закупили в Германии, но оно не соответствовало по масштабам строительства. В.И. Кондриков разыскивал и привозил в Хибиногорск инженеров. 12 июня 1930 г. утверждено место постройки, 1 июля артель землекопов стала копать котлован под фундамент будущей фабрики. Строительные работы продолжались круглогодично, и 8 сентября 1931 г. первая очередь АНОФ-1 была введена в эксплуатацию, за год работы окупив затраты на строительство. Сразу после установки оборудования авторы патента подали в международный суд жалобу: оборудование установлено без их согласования. Тогда в Америку, в международный суд, был отправлен главный инженер строительно-монтажного управления В.Ю. Бранд. Он доказал, что инженеры апатитового посёлка сконструировали совершенно новое оборудование для апатитовой фабрики, в 5 раз мощнее и в 10 раз дешевле запатентованного. Уже в первый год работы треста все пять туковых предприятий страны получили апатит (добыча на 1930 г. составила 269 тыс. т руды). В.И. Кондриков так оценивал этот период: «1930 год был годом высоких темпов, но плохой работы. В начале 1930 г. многие сомневались, можно ли вообще это дело двинуть. Можно! Марокканские фосфориты могут уже беспокоиться, а для этого необходимо, чтобы 1931 год был годом качества работы, когда у нас пойдёт уже обогащённая руда». В течение 1931 г. мысль о качестве руды и снижении её себестоимости красной нитью проходит в деловой переписке В.И. Кондрикова. Он добивается внедрения хозрасчёта, усматривая прямую связь качества труда с его оплатой: «У людей должна быть заинтересованность и ответственность. А у нас - из рук вон плохо. Многие просто не хотят работать. А почему? Он проработал две недели и ему хватает на жизнь, а потом он ходит и ковыряет в носу. Поэтому мы должны ввести систему, которая давала бы возможность работать. Надо пересмотреть политику зарплаты в том смысле, чтобы мы зря деньги не платили». По совету академика А.Е. Ферсмана В.И. Кондриков побывал в Германии, Швеции, Италии, Франции и ознакомился с работой зарубежных обогатительных фабрик. Впечатлённый высокой механизацией зарубежных предприятий, во время командировки он осуществил заказы на оборудование для треста. Кондриков добивался решения апатитовой проблемы на любом уровне. Одновременно с промышленным строительством решалась проблема жилья: 1 июля 1930 г. на 19 км (так назывались жилые комплексы в р-не Кировска) вырос посёлок из двадцати стандартных домов, в одном из которых разместилось управление треста «Апатит». Строились двухэтажные рубленые дома. Проблема создания продовольственной базы решалась В.И. Кондриковым со свойственным ему напором и убежденностью в правильности выбранного пути решения. В 1930 г. перед всеми инстанциями он постоянно поднимает вопрос о плохом снабжении, но не находит необходимой поддержки и приходит к выводу, что единственный выход - самим снабжать себя. Так в Заполярье появляются совхозы, которые берут на себя снабжение населения рыбой, мясом, овощами. Кондриков берёт на себя смелость организовывать хозяйства вкупе с основными производственными предприятиями, что тоже делается впервые. «Каждое новое важное событие в жизни стройки воспринималось жителями молодого города как событие их личной жизни. Мы радовались и первому номеру газеты «Хибиногорский рабочий», выпущенному в конце 1930 г. и новому кинотеатру, открытому 7 ноября 1932 г., и первым автобусам, которые в том же году начали курсировать по улицам города». В 1932 г. фосфатные удобрения полностью исключили из списка ввозимых из-за границы товаров. Уже в 1930 г. на экспорт пошло 35 тыс. т апатитовой руды. «Больше нет апатитовой проблемы, есть хозяйственное предприятие мирового значения, - писал Кондриков в сентябре 1932 г. – Апатиты освоены, из апатитового рудника добыто уже более миллиона полезного ископаемого. Хибинскими апатитами завоёван внешний рынок. Блестяще разрешена проблема обогащения сырой руды на флотационной фабрике. В первый же год фабрика, стоимостью 7500 тыс. руб. выпустила продукции на 7500 тыс. руб. Освоив технологию переработки апатита в Советском Союзе, наши инженеры обучают немецких специалистов изготовлению суперфосфатов из апатита». В 1932 г. немецкий специалист по фосфору и суперфосфату директор Крюгер, сомневавшийся в 1930 г. в возможности развития апатитового дела, помогает «красному директору» в организации производства суперфосфата из хибинского апатита за границей. С именем этого энергичного и целеустремлённого человека связана не только хибинская стройка, но и комбинаты «Североникель», Кандалакшский северо-химический, Нивская ГЭС-2. Стоял он и у истоков развития кольской авиации: именно по просьбе Василия Ивановича «Апатиту» Киров выделил первые три гидросамолёта. Между промышленными объектами Кондриков курсировал по полуострову в вагоне-салоне, который цепляли то к товарняку, то к маневровому паровозу. На станциях в вагоне кипела жизнь – строители приходили с чертежами, проектами, документами, просьбами и вопросами. Недаром Киров называл его наместником Кольского полуострова. В июне 1934 г. вместе с группой научных работников В.И. Кондриков осмотрел медноникелевое месторождение Монче-тундры и организовал проведение горнопроходческих и буровых работ. Началось крупномасштабное освоение Монче-тундры. В.И. Кондриков совмещал управление трестом с руководством строительства Нивской 53 ГЭС, комбината «Североникель», Кандалакшского северо-химического комбината, промышленностроительного треста «Кольстрой». Зная его организаторские способности, его поддерживали председатель ВСНХ, впоследствии нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР Я.Э. Рудзутак, нарком снабжения СССР А.И. Микоян, член Политбюро ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградского обкома партии С.М. Киров. С некоторыми из них его связывали тёплые дружеские отношения. Немногие сохранившиеся стенограммы его выступлений на различных заседаниях свидетельствуют, что Кондриков был хорошим оратором, чётко и без лишних слов изъясняющий свои мысли. Ещё одна сторона личности В.И. Кондрикова может расцениваться как проявление гражданского и человеческого мужества. Немногие люди, тем более руководители, в 1930-е гг. заступались за арестованных сотрудников, ставя под удар себя и своих близких. Кондриков делал это неоднократно: «Если я навербовал вчера кулаков, вольно проживающих в Новгороде, Пскове и других районах, то их невозможно объявлять арестованными в Хибиногорске, Нивастрое и делать спецпоселенцами»; «руководство треста не поставлено в известность о причинах ареста зав. ОТК инженера Мозеля Н.Н., органы НКВД должны гласно разбирать это дело, с привлечением специалистов треста и отделов наркомата»; «в совхозе «Индустрия» райотделом ГПУ арестованы все руководители отделов (12 человек)»; «нащупывание вредительства путём ведения следствия срывает работу и правильное ведение хозяйства». В 1933 году Кондриков В.И. был награжден орденом Ленина. А 16 марта 1937 года Василия Ивановича арестовали по надуманному обвинению на станции Имандра. Его всесильного покровителя - Сергея Кирова - не было в живых уже три года. В марте 1937 года покончил собой Серго Орджоникидзе. И противостоять машине репрессий Кондриков не смог, 25 августа 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР на выездной сессии в Ленинграде рассмотрела его дело и приговорила к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Супруга управляющего треста «Апатит» Инна Лазаревна Тартаковская была арестована после смерти мужа. Ей было предъявлено обвинение как жене врага народа. Далее последовали долгие годы лагерей. Несправедливые обвинения с Василия Ивановича и его супруги Инны Лазаревны были сняты. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 27 августа 1955 года Кондриков был реабилитирован.



*Портрет Тартаковской на нарах*

После реабилитации Тартаковская написала ряд заявлений с просьбами вернуть ей конфискованные вещи. Среди них орден Ленина, свыше 2000 книг. Ныне именем Кондрикова В.И. названы улицы в Кировске и Мончегорске, редкий минерал - разновидность натролита.



*В городе Кировске установлен бюст Кондрикова В.И.*

В Государственном архиве Мурманской области хранится личный фонд Василия Ивановича Кондрикова. Имеется много личных записей. Все эти документы рассказывают нам об одном из организаторов промышленного освоения Кольского Севера, создателей и руководителей треста «Апатит». Кондриков В.И. изначально строил высокотехнологичное, одно из лучших предприятий в мире - Трест «АПАТИТ», где применялись новые системы добычи, обогащения. В дальнейшем вся работа «Апатит», ФосАгро связана с одними из лучших технологических процессов по добыче и переработки апатитовых и нефелиновых руд.