**Історія Покровських копалин. Минуле та майбутнє**

**Островерх Вікторія Віталіївна ,** м. Покров, 10 клас (І курс),

**Дерій Зоя Вікторівна**(старший викладач, керівник роботи)

ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки

робітничих кадрів», Дніпропетровська область

В 1886 році засновано Покровські копальні.

Технічний рівень виробництва на марганцевих рудниках був дуже низьким. Роботи на рудничних шахтах проводились кустарним способом. Лопата і обушок були основними знаряддями праці шахтаря. Користуючись зубожінням селян, капіталісти наймали за низьку плату бідняків і примушували їх працювати в край тяжких умовах. Ніякої охорони праці на рудниках не додержувалися. Рудокопи понад 12 годин на добу перебували в задушливій атмосфері, насиченій вологою. Середня денна норма видобутку на одного робітника становила 300-325 пудів марганцю. Мізерного заробітку, який одержували шахтарі, не вистачало навіть на прогодування сім`ї. Капіталісти грабували трудящих, стягуючи також з них штрафи і встановлюючи високі ціни на продукти харчування, житло тощо. Гірничі селища тулилися біля рудників. Мешкали рудокопи в темних і низьких бараках та сирих землянках по кілька родин разом.

Жорстока експлуатація, політичне безправ`я і тяжкі умови життя - все це викликало обурення трудящих.

11 грудня 1905 року селяни,що працювали в Покровській економії, з участю шахтарів розгромили економію князя Романова, розібрали худобу, спалили господарські будови. Очолили цей виступ С. Жарко, Л. Карнаух,Г. Забутний та інші. Управитель маєтку викликав для розправи з повсталими загін козаків. Кількох повстанців було вбито і поранено,78- заарештовано і засуджено на різні строки тюремного ув`язнення. Катеринославський окружний суд позбавив волі на чотири місяці навіть неповнолітніх учасників виступу В. Мишанського, І. Лисенка та А. Сову.

13-14 грудня 1905 року шахтарі покровських копалень у складі Нікопольського збройного загону брали учать у повстанні, що відбулося в Олександрівську(тепер Запоріжжя).

Після поразки першої російської революції у гірничих селищах були розміщені козацькі закони. Спираючись на військову силу,капіталісти посилили наступ на трудящих. Вони збільшували робочий день, знижували заробітну плату,запроваджували різноманітні штрафи. Проте, досвід революційних боїв 1905 року не минув марно і був використаний гірниками в 1917 році.

Ревком реквізував запаси продовольчих товарів у підприємців і розповів їх серед трудового населення. Крім того, він взяв на облік все устаткування та обладнання шахт.

В цьому ж місяці на Покровських копальнях створили збройний загін, з участю якого в Нікополі роззброїли 3(три) козачих ешелони, що прямували на Дон, до генерала Каледіна. Частину зброї Нікопольський ревком передав шахтам Покровського рудника.

На початку квітня 1918 року Покровські копальні були захоплені австро-німецькими військами. Ні на хвилину не припинялася боротьба трудящих проти окупантів та їх спільників. Шахтарі копалень входили до складу партизанських загонів кулика, Рижикова, Загребельного, створених Нікопольською Радою для боротьби з загарбниками. На Покровському руднику дала підпільна організація,яку очолив машиніст паровоза більшовик К.С.Кулик. Після вигнання австро-німецьких окупантів і розгрому гайдамацьких загонів на Покровських копальнях було відновлено радянську владу. Відбулись вибори Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, першим головою якої став М.С. Міненко.

В серпні 1919 року Покровські копальні захопили денікінці. Денікінська контррозвідка 19 серпня заарештувала членів підпільної організації більшовика К.С.Кулика, голову Ради М.С. Міненка, гірників І. Ляшенка, Т. Білого, І.Кулика, К. Тананайського. їх вивезли в Нікополь і кілька тижнів катували. К. Тананайського та К.С. Кулика денікінці розстріляли,а інших гірників- підпільників з баржі смерті на Дніпрі визволили частини 2-ї Кінармії.

У вересні – грудні 1919 року тут безчинствували банди Манха. В серпні 1920 року ця місцевість була захоплена кінним корпусом врангелівського генерала Бабієва, якого в жовтні вщент розбили частини Червоної армії.

На фронтах громадської війни героїчно боролися з ворогами шахтарі з Покровських марганцевих коко копалень .Для налагодження роботи марганцевих рудників Нікопольський райком партії направив туди марганцевих рудників Нікопольський райком партії направив туди обізнаних з гірничою справою І.А. Андріашина, Л. Бочарова , Я.І. Шаповала. На початку 1921 року у Покровському руднику водночас із видобутої раніше руди .У 1922 році тут розпочався видобуток марганцевої руди. За рішенням уряду,в 1924 році створюється спеціальне управління Нікопольськими марганцевими рудниками. Покровські копальні було перейменовано на Олександрівську дільницю Максимівського рудника,яка дістала цю назву від розташованого поблизу села Олександрівки. Але розробка родовищ західного крила басейну ще не проводились у широкому масштабі. Це пояснювалось відсутністю коштів і зруйнованістю рудників. У роки індустріалізації країни,у зв’язку з тим,що потреба в марганцевій руді ще більше зросла,роботи розгорнулися і на Олександрівській дільниці.

Невтомними пропагандистами і агітаторами кінця 20-х і на початку 30-х років на руднику були С. Шангін, П. Сулімов, Ф.Постельняк, П.Чернета, М.Ярецький та інші.

В цей період-першої п’ятирічної серед гірників Олександрівської дільниці під керівництвом партії організації широкого розмаху набрало соціалістичне змагання. Почали організовуватись перші ударні бригади. Кращі зразки праці показали Д.Бондаренко,А.Корабльов,К.Приціл та інші. Серед робітників розгортувався рух за механізацію виробничих процесів :багато раціоналізаторських пропозицій надходило безпосередньо від шахтарів. Завдяки творчим зусиллям усіх трудівників Олександрівської дільниці план першої п’ятирічки було виконано.

В 1933році керівником рудника Орджонікідзе стає Феодосій Сергійович Дем’яненко. Ще підлітком він прийшов на шахту. Оволодів гірничими професіями відкатника, відвального,вагонника, вибійника.

З кінця 19-го віку, з минулого сторіччя беруть початок численні трудові династії нашого гірничо-збагачувального комбінату. Більшість з них складали цілі родини, які мали за честь передавати професійну майстерність, естафету дід сину, доньці, онукам і правнукам.

Влітку 2016 року наше головне підприємство відзначило 130 річницю з початку розробки Марганцевого родовища в нашому регіоні. Це безумовно, знакова дата в історії Орджонікідзевського (нині Покровського) гірничо-збагачувального комбінату.

Список використаних джерел:

1. Ганжа П.К. «Співець Скіфського Степу», Нікополь, 2011
2. Жежеріна Т.І., Дерій З.В., «Погляд крізь роки», Запоріжжя, 2013
3. М.А.Занудько, «Орджонікідзевський народний історико – краєзнавчий музей», Дніпропетровськ, Промінь, 1973
4. Мальована Т.Г., Дьоміна О.Г., «Музеї придніпров’я», Дніпропетровськ, 2012
5. Газета «За марганець», 1990-2018 р.р.