**Тема. Іноземні інвестиції в Україні: що свідчить історія?**

**Мета.** Ознайомити з історією розвитку східних та центральних регіонів України на межі 19 – 20 століть, з’ясувати, яку роль зіграли залучення іноземних інвестицій, діяльність акціонерних товариств у розвитку промисловості східного та центрального регіоннів України.

**Дослідження учнів 10 класу.**

**(слайд 1)** Східний регіон України сьогодні – промисловий і високорозвинений . А що було 100 років тому? Звідки і як розвивався цей регіон?

Тема нашого дослідження: «Іноземні інвестиції в Україні: що свідчить історія?»

Виявляється, іноземні запозичення були характерними не лише для сьогодення, великий поштовх розвитку економіки іноземні капітали дали і в кінці 19 століття, початку 20 століття.

То ж, починаємо.

**(слайд 2)** Поблизу сіл Рутченкове та Петрівка (що на території сучасного Донецька) з ‘являються англійські підприємці на чолі з Джоном Юзом. Залізниць та добрих доріг тоді не було (кінець 19 ст.)то ж довелося все устаткування суходолом переправляти з порту поблизу Ростова, де висадилися, до місця, де планували розвинути гірничо-рудне виробництво.

Джон Юз – засновник Юзівки. Такою була перша назва міста Донецьк. Потім місто носило назву Сталіно, а з 1961 року – місто Донецьк.

**(слайд 3)** Джон Юз побудував 2 металургійних заводи, розвинув видобуток вугілля на шахтах, налагодив виробництво металевих рейок (потрібна була залізниця між Катеринославом та Юзівкою)

Разом з Юзом приїхали англійські майстри ливарного виробництва. Іноземні фахівці навчали працювати на іноземному обладнанні, адже своїх металургів не було.

Джон Юз створив акціонерне товариство, запровадив передові на той час технології.

**(слайд 4)** Житлові райони Юзівки поділялися на дві категорії:

* Землянки, в яких жили прості робітники, які з ‘їжджалися з різних регіонів імперії
* Упорядковані будиночки для англійських інженерів

**(слайд 5)** Умови роботи на шахтах були надважкими. Ось так працювали до цього шахтарі на копальнях Юзівки.

**(слайд 6)** А як же інші регіони України? У м. Єлисаветграді (теперішній Кропивницький) свої капітали розмістили англійці брати Т. і Р. Ельворті. Особливу зацікавленість у розвитку промисловості виявили підприємці Бельгії, Франції, Німеччини

Акціонерні товариства з іноземними інвестиціями були створені у місті Кривий Ріг, у місті Катеринослав (сучасне місто Дніпро). Потрібне було залізничне сполучення, щоб об’ єднати виробництво вугілля східного Донбасу та руди центральної України.

**(слайд 7)** У місті Кривий Ріг французькі інвестори створили акціонерне товариство «Руди Кривого Рогу».

У місті Катеринослав (м. Дніпро) на розвиток підприємства металургійний завод залучив франко – бельгійські капітали.

**(слайд 8)** 90% видобутку руди на копальнях міста Жовті Води належали бельгійцям і німцям.

**(слайд 9)** Бельгійський хімік і підприємець Ернест Сольве володів акціями Лисичанського содового заводу (сучасна Луганська область). Ви бачите цінні папери того часу: купони, акції, облігації.

**(слайд 10)** А що наші вітчизняні підприємці? Вони намагалися теж розвивати виробництво, але часто не витримували конкуренції з тогочасними розвинутими технологіями іноземців. Та все ж такі люди були і їх було немало. Ми розповімо про трьох із них: Єнакієва, Рутченка, Колачевського.

**(слайд 11)** Інженер за освітою, керівник за покликанням, Федір Єнакієв знав 4 іноземних мови. Людина творчого неспокою. Один із засновників російсько – бельгійського товариства. Спроектував та запустив металургійний завод у місті Єнакієве. Побудував залізницю до міста Маріуполь.

**(слайд 12)** У 1860 році український поміщик Олександр Рутченко побудував першу примітивну шахту (ще до приїзду Д.Юза). а вже у 1897 та 1905 роках сім’ я Рутченко розміщувала свої акції на фондових біржах Брюсселя.

**(слайд 13)** Сергій Миколайович Колачевський був дивовижною людиною. Сучасники називали його «залізним королем». За професією лікар, захистив докторську дисертацію. Але після одруження як подарунок отримав землю у Кривому Розі, де тоді саме почалася «залізна лихоманка»

На своїй ділянці Колачевський виявив величезні поклади залізної руди. Потрібні були солідні кошти на виробництво, їх не було. Довелося брати чималий кредит у німецькому банку на 1,5 млн марок. Це був великий ризик.

На ці гроші почав розробку рудника, побудував селище, будинки для інженерів, казарми для робітників, школу, лікарню, бібліотеку, їдальню.

Восени 1893 року пішла перша руда. Він першим у Кривому Розі купив власний паровоз, проклав залізницю на рудник, провів електрику в жилих домівках, побудував колодязі для чистої води.

Його статки зросли до 30 млн. але продовжував займатися лікуванням, опікувався душевнохворими, створив Одеське художнє училище, санаторій для дітей, хворих на туберкульоз, багатьом допомагав грошима.

Через те, що своїх дітей не мав, свої статки заповів рідному місту. Незадовго до смерті передав рудники в оренду на 36 років російсько – бельгійському товариству. Але почалася революція 1917 року, націоналізація підприємств. **(Додатково можна порадити переглянути коротенький відеофільм про С. М. Колачевського «Старе місто. Кривий Ріг»)**

**(слайд 14)** Які іноземні капітали були залучені?

* М. Катеринослав (м. Дніпро) – Бельгія, Німеччина, Франція
* М. Юзівка (м. Донецьк) – Великобританія
* М. Маріуполь – Бельгія, Франція
* М. Слов’ янськ – Німеччина, Франція
* М.Макіївка – Франція, Бельгія
* М.Нікополь – США, Франція
* М. Запоріжжя – Німеччина
* М.Харків – Англія, Німеччина
* М.Краматорськ – Бельгія, Німеччина

Бельгійці в той час часто називали Донбас своєю неофіційною 10 – ю провінцією

З 18 акціонерних товариств у 12 був винятково іноземний капітал і лише у 6 – змішаний (іноземний + вітчизняний)

**(слайд 15)** Чи було виправданим таке широке залучення іноземного капіталу? Очевидно, що так. Але без праці простих робітників, які не шкодували сил, здоров’ я, досягти розквіту було б неможливо.

До того ж попереду була революція, 2 світових війни, розруха і нелегкі випробування.

Але приклад використання передових на той час технологій дав поштовх модернізації всієї економіки східного регіону України, який зараз ми називаємо Донбас

**(слайд 16)** Каштани, тополі, троянд кольори –

Дай кращої долі цій славній землі.

Ось так виглядав Донецьк перед 2013 роком

**(слайд 17)** Моя ти рідна Україно!

На прапорі твоїм блакить

Багата,сильна і єдина –

Нам би незгоди разом пережить!

**(слайд 18)** Дякуємо за увагу! Презентацію підготували учні 10 – А класу.