ЛАВРЕНТЬЄВ МИХАЙЛО ТИХОНОВИЧ

(1834, с. Березівка Тамбовської губ. (нині Там­бовської обл. РФ) — 1907, м. Харків) — один із піонерів вітч. повітроплавання, підприємець.

Народився в сім'ї крі­пака. 1855 разом із поміщиком пере­їхав до Харкова. Був помічником куха­ря, садівника, лаке­єм. Опанував ткацьке, ковальське, чоботарське ремесло, декор. живопис, піротехніку. Після скасуван­ня кріпацтва став кухарем у невеликому хар­ків. трактирі. Займаючись самоосвітою, задав­ся ідеєю створити повітряну кулю. Накопичив­ши гроші, став компаньйоном власника розва­жальних видовищ у міськ. саду. Влаштовував феєрверки, атракціони, виступав перед публі­кою як гімнаст. Пізніше став відомим організа­тором розваг та відкрив Заїжджий двір.

Бажаючи випередити публічний політ франц. повітроплавця капітана Бюнеля, активі­зував роботу над кулею. Перший випробуваль­ний політ здійснив 28.04.1874 з двору газового заводу (куля загинула внаслідок пожежі). Не­вдовзі за допомогою харків'ян була створена більша та досконаліша (мала назву «Харьков»). Неодноразово проводив платні публічні польо­ти в Харкові, що стали частиною міськ. видо­вищ. Здійснив польоти на повітр. кулях (часто з пасажирами) до Москви, Одеси, Ростова-на-Дону та ін. міст. 1879 з 10 публічних підйомів куль у Рос. імперії 5 здійснив Л. 1880 припинив польоти, зосередившись на підприємництві.

 В. Альков