«Кировский рабочий» от 01 ноября 2018 года, № 44 (12231)

Дважды высланные

О судьбе нацменьшинств в Хибинах 1930-1940 годов

30 октября - День памяти жертв политических репрессий в СССР. Для Кировска это день особенный, ведь градообразующее предприятие «Апатит» и сам город были построены в основном людьми «политически неблагонадежными» и «классово чуждыми» в молодой стране Советов. Позже их признали жертвами политических репрессий, реабилитировали. Об этом периоде отечественной истории написано много книг и статей, снято немало документальных и художественных фильмов. Сегодня государственный архив в Кировске предлагает читателям вспомнить о тех, кто дважды пострадал в эпоху сталинского тоталитаризма – о нацменах, людях инонациональностей. И помогут нам в этом архивные документы, которые хранят память тех далеких лет.

Приехали отовсюду

Октябрьская перепись населения 1931 года насчитала в Хибиногорске и ближайших поселках (25 км, Юкспориок, совхоз «Индустрия», поселок 13 км, 18 км и другие) 24569 человек. 16814 из них, то есть две трети, составляли спецпереселенцы. Это были представители раскулаченных семей, насильственно привезенные на Север для освоения хибинских богатств и строительства социалистического города в дикой тундре. Их доставили поездами из Уральской области, Ленинградского, Псковского и Новгородского округов, города Ленинграда, Украины, Белоруссии, Московской, Ивановской областей и других уголков большой страны.

До приезда на Север подавляющее большинство спецпереселенцев занималась земледелием. Горное производство в суровых климатических условиях было для них делом незнакомым и крайне тяжелым. Тем не менее, как сказано в объяснительной записке к годовому отчету треста «Апатит» за 1931 год, в составе рабочих кадров доля спецпереселенцев составляла до 70 процентов, то есть это была преобладающая часть рабочей силы.

Неквалифицированная рабсила была задействована на разных участках. Если в первый год (1930-й) доминирующую часть работы треста «Апатит» составляло строительство, а эксплуатация ограничивалась разработкой рудников, то в 1931 году, наряду с продолжающимся строительством, вступили в эксплуатацию обогатительная фабрика, ЦЭС и другие подразделения треста.

Вместе с русскими нелегкий труд на этих объектах и бытовую неустроенность делили представители 37 национальностей, в том числе украинцы, финны, эстонцы, белорусы, немцы, латыши, татары, поляки и другие.

Работали, учились, отдыхали

Эти люди не просто были оторваны от родных мест, они оказались в чуждой языковой, культурной и религиозной среде. Власть на местах, правда, пыталась сгладить для них период адаптации, налаживая культурную жизнь и предоставляя возможность учиться. Известно, в частности, что в 1931 году в Хибиногорске работала финская школа, приступила к занятиям по ликвидации неграмотности на родном языке и татарская группа.

А в штате радиоцентра в 1933 году числились литературные работники финского, украинского и татарского вещания, что позволяет нам делать выводы о том, что представители нацменьшинств могли слушать радиопередачи на родном языке.

На 25 км специально был организован «красный уголок нацмен». Всего же к концу 1932 года в Хибиногорске и ближайших поселках работало три красных уголка, семь клубов со своими библиотеками, одна городская библиотека, девять школ, шесть кинотеатров (немых) и одно звуковое (первое в Мурманской области). Кроме того, в городе была развернута сеть вечернего обучения: консерватория, два рабочих университета и горный техникум. В них учились 235 взрослых спецпереселенцев, а их дети проходили обучение в школах ФЗО и ФЗУ (фабрично-заводского ученичества, фабрично-заводского обучения), а также на дневном отделении горного техникума.

В 1932 году культпросветработники организовали для хибинских спецпереселенцев 429 докладов, 184 беседы и громкие читки, 24 вечера молодежи, 23 вечера вопросов и ответов, 19 женских собраний, 31 массовую экскурсию, 4 слета ударников. При пяти клубах и пяти красных уголках, обслуживающих только спецпереселенцев, работали 34 кружка с охватом 463 человек. Были среди них и чисто нацменовские кружки. Как, например, эстонский хор и кружок финского самодеятельного коллектива, выступающий с ритмическими упражнениями и национальными танцами.

Новый статус

Раскулаченные, оторванные от родной земли, оказавшиеся в тяжелейших условиях неустроенных быта и труда, отягощенных климатическими особенностями сурового севера, за десять лет спецпереселенцы потихоньку наладили жизнь в Хибинах. Получили профессии, создали новые семьи, устроили детей в ясли и школы, честно работали, совершая порой настоящие трудовые подвиги. Но к этому моменту некоторых из них ждал новый удар судьбы.

По окончании русско-финской войны финское, скандинавское, балтийское население Мурманской области и представители других инонациональностей были признаны «политически неблагонадежными». И по приказу наркома НКВД Лаврентия Берии от 23 июня 1940 года подлежали высылке в Карело-Финскую ССР и Алтайский край. В Карелию подлежало отправить 6973 финнов, эстонцев, латышей, норвежцев, литовцев и шведов. В Алтайский край – 1743 немца, поляка, китайца, грека, корейца и других.

В документах архивного фонда Кировского райисполкома есть списки представителей инонациональностей, которые были направлены по запросу чиновников разными организациями. А также – повагонные списки тех, кого вскоре депортировали.

Мы их помним

Первый эшелон поезда № 907 был направлен в Карело-Финскую ССР из Кировска 5 июля в 17.00. Станция назначения – Медвежья Гора. В нем ехали 273 семьи. Это 911 человек. В основном финны, эстонцы, латыши.

В этот же вечер следом был отправлен еще один эшелон. Затем похожие составы отправляли 6, 7 июля. Кроме Медвежьегорского района, нацменов отправляли в Заонежский, Пудожский и Шёлтозерский районы Карелии.

Направление четвертой отправки было иным – Алтайский край. Туда направили 751 человек, в том числе 507 немцев, 165 поляков, а также болгар, греков чехов и других.

Сказать, что люди были этому не рады – ничего не сказать. Первые письма в Кировск стали приходить от высланных уже через месяц. Вот, что писала 9 августа председателю Кировского горсовета Сайма Сударинен из дер. Новзима Пудожского района: «Прошу вашего разрешения приехать мне обратно в Кировск, кончить выпускной курс ФАШ (фельдшерско-акушерская школа – прим авт.), так как я раньше училась в этой школе, а в настоящее время выслана в Карело-Финскую ССР».

А вот строки из декабрьского письма бывшей рабочей Кировского ДОЗа Евдокии Борисовой, которая пыталась объяснить, что ее семья не имеет отношения к «политически неблагонадежным»: «…я работала в ДОЗе маляром. Зарегистрирована с Варусон Августом Александровичем. Проживши один месяц с ним, нас переселили в КФССР Шолтозерский район, так как его отец эстонец. Мать русская, жили они все время с русскими, так что мой муж эстонского языка не знает. Прошу вас разрешить вернуться в Кировск, вдобавок работы нам здесь по своей специальности нет».

… На новом месте жизнь дважды высланных, как видим, оказалась не лучше прежней. Такое было время. Совсем другое, по-своему сложное. Но хочется верить, что со временем их жизнь все-таки была раскрашена радостными моментами. Наша задача – не забывать, что в каждом большом деле, рождавшемся в Хибинах 30-х годов, - будь то добыча апатитовой руды, строительство и пуск обогатительной фабрики, возведение жилых зданий, строительство городских объектов, вложен труд людей различных национальностей.

Материал подготовила Ольга Герчина,

ведущий архивист государственного архива

Мурманской области в г. Кировске.