**КАК СТРОИЛОСЬ ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ**

 В 2024 году исполняется 95 лет с момента открытия на Сучанском Руднике больницы. На момент открытия в неё входил стационар на 35 коек, амбулатория и аптека. Такое количество коек было недостаточно для стремительно растущего населения рудника и располагались больничные помещения в неспециализированных, а лишь приспособленных для этого помещениях, не отвечающих требованиям, предъявляемым к лечебным учреждениям. Поэтому с момента открытия больницы встал вопрос о строительстве нового здания городской больницы, в котором можно было бы разместить значительно большее количество коек и которое отвечало бы всем нормам и правилам осуществления лечебной деятельности.



Первые документы, имеющиеся в архивном фонде администрации Партизанского городского округа и хранящиеся в городском архиве, датированы 1932 годом и первый документ, который имеется по теме строительства здания городской больницы, также датирован этим годом. Это свидетельствует о том, что вопросы обеспечения населения города качественным медицинским обслуживание всегда находились на постоянном контроле у руководителей города.

Так, на заседании Президиума Сучанского городского Совета депутатов трудящихся 24 июля 1932 года рассматривался вопрос «О ходе строительства Сучанской больницы». Было отмечено, что Рудоуправление, несмотря на ранее принятые решения, еще не приступило к строительству здания городской больницы и их представители на заседание Президиума не явились. Было принято решение предупредить Рудоуправление о том, что в дальнейшем за такое отношение на них будут налагаться взыскания и предложено Рудоуправлению в декадный срок приступить к строительству здания больницы иначе дело будет передано в прокуратуру. Кроме того, имеется протокол общего собрания сотрудников Сучанской больницы 1932 года, на котором также поднимался вопрос о строительстве здания городской больницы. Доктор Кишин на собрании отмечает: «Вопрос постройки больницы на Сучане находится в каком-то заколдованном кругу. Два года назад на постройку больницы было отпущено 350 тыс. рублей и с тех пор дело не сдвинулось с места. Население Сучана за последние годы выросло многократно, а больница осталась прежней. Допустимо ли такое положение, чтобы на весь Сучан было всего 8 коек для рожениц и их приходилось ложить в коридоры рядом с гнойными больными с опасностью их заражения? Вопрос с больницей – больной вопрос для Сучана и его необходимо в конце концов разрешить.».

 И вот 5 апреля 1933 года на очередном заседании Президиума Сучанского городского Совета депутатов трудящихся было утверждено место строительства здания городской больницы. Решение звучало так: «Осмотрели участок, находящийся между шахтой 2 и 10, вблизи Дворца культуры (на правой стороне проселочной дороги), площадью свыше 4 га, по указанию представителя геологоразведки, не содержащий угольных пластов, признать указанный участок для постройки больницы, каковой утвердить.».

 1 июля 1933 года вновь вернулись к рассмотрению вопроса о строительстве Сучанской горбольницы. Заслушав информацию Филютовича Президиум Сучанского городского Совета депутатов трудящихся постановил:

«1. Довести до сведения Президиума Облисполкома о незаключении до сего времени договора на постройку Сучанской горбольницы между ОблЗдравом и Сучануглем.

2. Для постройки Сучанской горбольницы отвести место рядом с хирургическим отделением и амбулаторией.

3. Изыскать рабочую силу на строительство горбольницы, имеющихся при Горкомхозе рабочих в количестве 30 человек переключить на строительство больницы.

Просить Облисполком обязать Обл.Отд.Труда выполнить постановление Облисполкома о выделении из ресурсов области раб.силы на строительство больницы в количестве 40-45 человек.».

 В следующий раз вопрос строительства городской больницы рассматривался на заседании Президиума Сучанского ГорСовета 26 июня 1935 г. К этому времени Горздравом был получен технический проект и сметы по строительству здания больницы. В связи с этим было принято решение немедленно возобновить строительство больницы. Обязать руководителя Горздрава Кудрявцеву в 5-ти дневный срок заключить договор на право строительства с Рудоуправлением, а также к 1 июля заключить договор с ДВБанком на получение кредита. Была создана специальная комиссия в целях установления процентов готовности строительства больницы, учета наличия строительных материалов и ликвидации задолженности. В неё вошли следующие представители: от Горздрава- Кудрявцева, от Президиума Горсовета - Носов, от ДВБанка- Волкова, от Рудоуправления - Бородин, от Горкомхоза -Семешко, от бухгалтерии Горфо- Хан, от бухгалтерии Рудоуправления - Фетисова и прораб Мишустина. В 3-х дневный срок комиссии предписывалось составить календарный план строительства больницы и вместе с договором представить на утверждение Горсовета. Кроме того, было принято решение просить Облисполком и Далькрайисполком привлечь к уголовной ответственности виновных лиц за составление недоброкачественного проекта строительства больницы. Довести до сведения Облисполкома и Крайисполкома, что Иманским леспромхозом доставляются низкого качества лесоматериалы. Обязать Бородина немедленно перебросить лесоматериал, находящийся на станции Гамарник, на место строительства больницы.

Таким образом, вопрос строительства городской больницы был сдвинут с мертвой точки. 28 июля 1935 на очередном заседании Президиума Горсовета отмечалось: «В связи с тем, что на строительство больницы Горсовет получает 200 человек организованной рабочей силы, это дает возможность закончить строительство таковой в 3 квартале 1935 г.».

В конце 3 квартала 1935 г., на очередном заседании Президиума Горсовета, состоявшегося 26 сентября 1935 г., отмечалось, что выделенных на строительство больницы материальных и людских ресурсов недостаточно, поэтому закончить строительство больницы в 1935 году не получается. Если увеличить план капитальных вложений по строительству данной больницы на 1935 год на сумму 424,6 тыс.руб. (при полной сметной стоимости объекта 1 095,5 тыс.руб.), то к 1 января 1936 года процент выполнения общего объема работ составит 85 %. При этом такие виды работ, как земляные работы, фундамент, цоколь, капитальные стены, крыша, межэтажные балки и накат, полы, потолки, замазка, засыпка, перегородки, окна, двери, лестницы, балконы, внутренняя штукатурка и отделка, электроосвещение к 1 января 1936 г. будут выполнены на 100 %. Был установлен новый расчетный срок сдачи готового объекта –1 мая 1936 года. Для выполнения поставленной цели в указанный срок было принято решение ходатайствовать перед Областным и Краевым Исполнительными комитетами о выделении недостающей суммы для продолжения строительных работ.

Это была настоящая ударная стройка и, как на каждой ударной стройке, на ней были свои передовики. В преддверии празднования 7 ноября 1935 г. Горсоветом было принято решение поощрить передовиков строительства горбольницы. В протоколе № 26 заседания Президиума Сучанского горсовета РК и КУ от 03.11.1935 г. указано: «За сверх ударную работу строительства больницы премировать тов. Малыгина – 500 руб., тов. Пушко – 500 руб. Выделить 3 000 рублей на премирование лучших ударников строительства больницы. Премирование провести 6-го ноября на торжественном пленуме Горсовета.».

Но, несмотря на ударный труд строителей, строительство больницы не было завершено ни в 1936 и ни в 1937 годах. 28 января 1938 года на очередном заседании Президиума Горсовета отмечалось: «Сроки окончания строительства Горбольницы, установленные Крайисполкомом, сорваны по вине треста «Сучануголь». Постановление Примоблисполкома от 23.11.1937 г. трестом «Сучануголь» не выполнено. Со стороны треста «Сучануголь» проявлен открытый саботаж, выразившийся в систематической задержке отпуска строительных материалов. Несмотря на то, что трестом «Сучануголь» ранее были полностью получены стройматериалы на строительство горбольницы, но израсходованы не по назначению, а также строительство было полностью обеспечено частями по отоплению и покрасочным материалам.». Также Пленум горсовета отметил, что со стороны Горсовета и Горздрава не было должного контроля за ходом строительства больницы. В итоге Президиум Горсовета постановил: «Обязать начальника треста «Сучануголь» не позднее 1 марта с.г. обеспечить полностью доброкачественным материалом по ассортименту, согласно прилагаемой спецификации, через день доставляя на строительство горбольницы по 20 куб.м. доброкачественного лесоматериала. Предложить управляющему ТСУ не позднее 1 марта 1938 г. вернуть все полученные от Горздрава стройматериалы и израсходованные не по назначению. Предупредить начальника отдела снабжения стройматериалами строительства горбольницы, что он будет привлечен к судебной ответственности. Для бесперебойного снабжения стройматериалами ежедневно выделять не менее 2-3-тонных автомашин настроительства горбольницы. Обязать управляющего банком т. Попова бесперебойно финансировать строительство и контролировать правильность выдачи зарплат. Просить прокурора тов. Полищука в порядке прокурорского надзора следить за ходом строительства Сучанской больницы и виновных привлекать к уголовной ответственности. Просить Облисполком обязать Облздрав обеспечить строительство больницы недостающим сантехническим оборудованием. Обязать стройконтору тов. Никитина полностью погасить задолженность по зарплате рабочим, занятым на строительстве больницы. Срок окончания строительства больницы – 1 мая 1938 г. считать вполне реальным. Обязать зав. Горздравом Кудрявцеву и начальника стройконторы в 3-дневный срок оформить договор на окончание строительства Горбольницы и оформить кредиты в ДВБанке в 5-дневный срок. Обязать зав. Райтрансторгпита тов. Кожанова в 5-дневный срок организовать горячее питание и киоск по торговле предметами первой необходимости.».

Несмотря на принятые жесткие решения, на следующем заседании Президиума Горсовета 04 марта 1938 г. отмечалось, что окончание строительства городской больницы до сего времени не обеспечено сан.тех.оборудованием и стройматериалами, что срывает окончание строительства в установленный срок. Вопросы финансирования на строительство больницы в 1938 г. не оформлены. Президиум Горсовета постановил: « Обязать зав. Горздравом т. Кудрявцеву не позднее 15 марта 1938 г. оформить кредиты. Обеспечить не позднее 20 марта 1938 г. доставку сан.тех.оборудования и стройматериалов, не позднее 10 марта с.г. уточнить проекты на установку вентиляции, а на электроосвещение к 15 марта 1938 г. Обязать начальника стройконторы Никитина усилить сторожевую охрану на строительстве.».

Но установленные сроки окончания строительства вновь были сорваны и на очередном заседании президиума Горсовета 28 сентября 1938 г. отмечали: «Несмотря на ряд решений Президиума Сучанского Горсовета и указаний Сучанского ГК ВКП(б), а также Правительственного постановления от 3 августа 1938 г. об окончания строительства горбольницы в 3 квартале 1938 г., данное решение стройконторой треста «Сучануголь» не выполнено и в настоящее время имеется только 75 % технической готовности, что явно отражает затяжной характер строительства. В течении всего строительного сезона строительство ощущало острый недостаток в потребной раб.силе для производства работ, материалах и транспорте и в особенности в лесоматериалах, который был доставлен заказчиком на полное окончание строительства ранее. Горздрав не проявил должного наблюдения за выполнением взятых обязательств подрядчиком, а также до настоящего времени не обеспечил строительство электрооборудованием, что в данный момент задерживает строительство Горбольницы. Постановили обязать начальника треста «Сучануголь» тов. Давыдкина и начальника стройконторы Кулешова обеспечить строительство к 5 октября 1938 года требующимися рабсилой, материалами и транспортом для немедленного окончания всех работ по основному корпусу и очистным сооружениям к 7 ноября 1938 г., по наружным объектам к 1 декабря 1938 г. Поручить Горздраву доставить электрооборудование на строительство больницы через Облздрав и Крайздрав не позднее 10 октября с.г. Считать обязательным провести работу по благоустройству Горбольницы в 1938 году для чего обязать зав.Горздравом Бердышева согласовать с ДВБанком и Облздравом расходование средств в сумме 131 тыс.руб. Также считать не целесообразным строить ледник по проекту деревянный, а заменить на бутовый, сделать перерасчет сметы ледника и оплатить разницу стройконторе. Обязать начальника стройучастка Рамановского приступить к ремонту и покраске крыши.».

Сложным был вопрос оснащения вновь открываемой больницы необходимым оборудованием. Для решения этого вопроса, на основании отношения Приморского Облздрава от 28.10.1938 г., Президиум Сучанского Горсовета постановил командировать в г. Москва работника Сучанского Горздрава тов. Жукова для приобретения необходимого оборудования для вновь открываемой больницы и быстрейшего продвижения этого вопроса.

Несмотря на принимаемые меры, закончить строительство больницы в 1938 году так и не удалось, и оно было закончено лишь в июле 1939 года. Но прежде, в конце июня 1939 года, было принято решение о сносе двух жилых домов, расположенных на территории построенной больницы, мешающих производству работ по планировке её территории. Один из домов принадлежал рабочему шахты № 10 Гоманюку С.Т., а второй Промкомбинату и проживал в нём работник данного комбината. Третий дом, также находившийся на территории больницы и принадлежащий тресту «Сучануголь», решено было не сносить, а передать Сучанскому Горздраву по балансовой стоимости и временно использовать для прачечной больницы. Была создана комиссия по оценке стоимости сносимых домов и решено было произвести оплату за них согласно актам оценки комиссии из средств Горздрава на основании страховой стоимости. Кроме того, было поручено руководителю Горкомхоза т. Чапковскому и заведующему Сучанским Горздравом Бердышеву создать комиссию для отвода дополнительного участка для горбольницы с южной стороны за оврагом и установить границу участка горбольницы. А также просить Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю обязать Приморский Крайздрав выделить в распоряжение горбольницы легковую автомашину и отпустить средства на её содержание.

И вот наконец-то, на очередном заседании Президиума Горсовета 17 июля 1939 года было принято решение об открытии нового здания городской больницы. Решение было сформулировано так: «Заслушав сообщение о готовности новой больницы к приёму больных, Президиум Горсовета отмечает: Открытие новой больницы недопустимо затянулось. Стройконтора не выполнила до конца необходимых работ (приведение в порядок дверей, окон, оборудования подъёмника и т.д.). Совершенно не оборудовано вентиляционное устройство, что повлечет большие недостатки для стационарных больных. Новая больница не обеспечена телефонной сетью, отсутствует специализированная к светолечебному кабинету электропроводка.

Президиум Сучанского горсовета постановил: тресту «Сучануголь» к 20 июля с.г. закончить все недоделки внутри здания; Горздраву к 20 июля поставить моторы, а стройконторе отрегулировать вентиляцию; не позднее 27 июля начальнику отдела связи установить в больнице коммутатор на 10 телефонов, включив его в городскую сеть, а электроотделу треста подвести силовую линию к светолечебному кабинету; главврачу Горбольницы начать перевод в новое здание с 23 июля 1939 года. Разрешить Сучанскому Горздравотделу за счет спецсредств израсходовать 2 тыс.руб. на вечер, посвященный открытию больницы..

Таким образом новое здание городской больницы было введено в эксплуатацию, но уже на следующем заседании Президиум Горсовета вновь вернулся к вопросу о работе Сучанской горбольницы. В протоколе № 32 от 27.08.1939 года указано: «Заслушав доклад главного врача горбольницы тов. Музалевского о работе горбольницы с момента её открытия, Президиум Сучанского горсовета отмечает:

1. Здание новой Горбольницы принято от Строительной конторы треста «Сучануголь» в состоянии, малопригодном для эксплуатации.
2. Городская больница не укомплектована кадровыми работниками, главным образом младшим персоналом.
3. Здание не приведено ещё в соответствующий санитарно-гигиенический порядок.
4. Тесная и неприспособленная прачечная тормозит быструю мойку белья.
5. Автотранспортом больница не обеспечена.
6. Не приведены в нормальное действие очистные сооружения больницы вследствие технических неисправностей в строительстве.».

Президиум Сучанского Горсовета постановил обязать трест «Сучануголь» и Горздрав закончить строительные недоделки по больнице к 15 сентября 1939 г. (установить вентиляцию, подъёмник для подачи пищи и т.д.). Начальнику связи тов. Андрееву немедленно обеспечить больницу телефонами минимум на 10 аппаратов. Выделить в распоряжение Горбольницы прачечную, принадлежащую тресту. Начальнику Горторготдела тов. Камзюка урегулировать вопрос по снабжению больницы продуктами. Начальнику ГОРФО тов. Роднину из средств местного бюджета выделить 1500 рублей на покрытие расходов по похоронам лиц, не имеющих родственников. Просить Крайздрав о выделении горбольнице двух автомашин (полуторку и легковую) с отпуском средств на их содержание. Кроме того, просить крайздрав о немедленной присылке в Сучан врача хирурга. Просить Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю обязать Крайздрав выделить средства из эпидемического фонда на содержание инфекционного отделения и выделить соответствующее количество белья. Довести до сведения Оргкомитета Президиума Верховного совета по Приморскому краю, что Крайздрав сильно затянул высылку на места потребных лекарственных веществ.

В дальнейшем, еще много раз Исполнительный комитет Сучанского Горсовета возвращался к рассмотрению вопроса о состоянии работы горбольницы. Потребовалось много времени, чтобы привести работу горбольницы в нормальное состояние. В конце 1940 года отмечалось, что больница до сих пор не оборудована целым рядом подсобных строений, не имеет ледника, морга, овощехранилища, в больнице не работает вентиляция и отсутствует сигнализация в палатах, площадь вокруг больницы не приведена в должный порядок. Отсутствует должная связь между больницей и амбулаторными учреждениями, что зачастую приводит или к не нормальной перегрузке больницы, или наоборот к не заполнению коек. В октябре 1942 года говорили, что из-за несоблюдения полного комплекса санитарных норм в больнице завелись клопы, по вине Рудкомхоза имеются случаи перебоев в водоснабжении, здание больницы требует побелки и текущего ремонта крыши. До сего момента не закончено строительство овощехранилища, отсутствует у больницы подсобное хозяйство, что негативно сказывается на обеспечении потребности больницы в овощах и мясе для качественного кормления больных. Эти же проблемы обсуждали и пытались решить и в мае 1943 года, только в дополнении к ним возникла проблема нехватки посуды и постельного белья для больных. Говорили, что около месяца назад выделили для пошива белья специальную мануфактуру, но белье для больницы до сих пор не шьётся. Поручили руководителю артели «Красный Профинтерн» тов. Озеранскому в 10-дневный срок изготовить для больницы 200 мисок и обеспечить пошив белья. Заведующему Горздравом Логачеву поручено было в 2-недельный срок организовать побелку всех помещений больницы и ремонт крыши. В августе 1943 создали специальную комиссию по проверке выполнения майских решений Горисполкома. Комиссия на очередном заседании горисполкома докладывала, что ремонт крыши и побелка помещений больницы не произведена, клопы из здания до сих пор не выведены, к радиотрансляционной сети больница не подключена.

Работы по приведению больницы в нормальное санитарное состояние были закончены уже в послевоенные годы.

В архивном фонде администрации ПГО имеется решение Горисполкома от 22 марта 1949 г. № 89 «Об утверждении штатного расписания Сучанской городской больницы на 1949 год». Штатная численность сотрудников больницы была утверждена в количестве 165 единиц. Согласно данному документу в больнице имелись терапевтическое, два хирургических, гинекологическое и инфекционное отделения, в них были заведующие отделениями и ординаторы. В инфекционном отделении, кроме 1,5 ставки ординатора инфекциониста, были ещё по 0,5 ставки ординатора по туберкулезу, кожно-венерическим заболеваниям и педиатрии. Также в больнице были по 0,5 ставки рентгенолога и прозектора, по 1 ставке врача приемного покоя, физиотерапевта и лаборанта. Дополнительно введены были 2 ставки экстренных хирургов. На средний медицинский персонал (медсестры, лаборанты, рентгентехник, медстатист, дезинфектор) было отведено 52,5 ставки, на младший медперсонал – 48 ставок, на административно-хозяйственный персонал – 43 ставки. В него входили главный врач с заместителем и помощником, секретарь-машинистка с делопроизводителем, 2 бухгалтера и счетовод, зав.складом и кастелянша, швея, 4 повара и 5 кухонных работника, 3,5 ставки кочегара, 2 грузчика, конюх, 3 слесаря, электромонтер, плотник, ассенизатор, 2 сторожа, заведующая прачечной и 6 прачек, 0,5 ставки парикмахера и 0,5 ставки истопника, а также 2 шофера и ещё 1 грузчик.

 МКУ «Архив ПГО»