**Україна на початку ХХ століття**

Хронологічні межі:

***І період*** – 1900-1908 роки – модернізація суспільно-економічного життя, світова економічна криза 1900-1903 років), російська революція 1905-1907 років;

***ІІ період*** – 1908-1914 роки – переддень війни;

***ІІІ період*** – 1914-1918 роки – ***Перша світова війна***;

***ІV період*** – 1917-1921 роки – в межах Першої світової війни відбуваються події доби ***Української національно-демократичної революції.***

***Характерні риси розвитку для початку ХХ століття:***

1. формування індустріального суспільства;
2. перехід від традиційного до громадянського суспільства (вплив революцій);
3. високий розвиток культурного і духовного життя українського суспільства;
4. велика роль повсякденного життя (люди – творці історії);
5. значна роль та внесок особистісного фактору чоловіків та жінок в історії українського суспільства;
6. активне формування української нації.

На початку ХХ століття українські землі перебували в складі двох імперій:

***Російської та Австро-Угорської***.

**Російська імперія**

***Наддніпрянська Україна***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Правобережна Україна,  Волинь, Поділля | Південна  (Степова Україна)  З Кримом | Лівобережна Україна | Слобідська Україна |

Майже 17 млн. українців, 85% території українських земель

**Австро-Угорська імперія**

***Західноукраїнські землі***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Закарпаття  (Карпатська Русь) | Галичина  (Королівство Галіції і Лодомерії) | Північна Буковина |

15% території українських земель

Особливість **Російської імперії** початку ХХ ст. – ***самодержавна монархія*:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Необмежена влада монарха | Відсутність основних демократичних свобод | Повне безправ’я селян і робітників | Відсутність національного законодавства |

**Австрійська імперія** – ***«клаптикова монархія»*** - у своєму складі мала велику кількість народів.

**Економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.**

***Основна особливість***: економічна криза 1900-1903 депресія (застій) піднесення (напередодні І світової війни).

***Особливості розвитку промисловості:***

* модернізація;
* іноземні інвестиції;
* концентрація виробництва;
* процес монополізації, утворення монополістичних об’єднань в Україні (синдикати, концерни);

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Продамет» | «Продвугілля» | «Продвагон» | «Цукор» | «Гвіздок»; |

* формування фінансової олігархії;
* нерівномірний розвиток українських регіонів;
* вищі від загальноімперських темпи розвитку економіки Наддніпрянської України напередодні І світової війни

хронічна економічна депресивність та слабка індустріалізація Західної України;

* перетворення України на один з головних промислових районів Російської імперії, стрімкий розвиток важкої промисловості;
* концентрація робочої сили, важке становище робітників;
* спеціалізація промислових районів Наддніпрянської України:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Донецько-Придніпровський  вугільно-металургійний | Криворізький залізорудний | Нікопольський марганцевий | Південно-Західний цукровий |

***Особливості розвитку сільського господарства:***

* пережитки кріпосництва;
* гальмування поміщицьким землеволодінням, свавіллям панів та селянським малоземеллям;
* спеціалізація районів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правобережжя -  технічні культури  (буряк, картопля,тютюн) | Південь  (зерно, тваринництво) | Лівобережжя  (зерно, картопля) |

* зростання капіталу сімей українських підприємців (Терещенки, Яхненки, Симиренки, Харитоненки);
* аграрне перенаселення, посилення міграції;
* створення сільськогосподарських спілок;
* розпродаж землі дворянством;
* загальна технічна відсталість аграрного сектору, низька врожайність;
* посилення майнового розшарування селян;
* вкрай важке становище бідняцького селянства;
* розвиток кооперативного руху, створення кооперативних артілей.

**Політизація національно-визвольного руху.**

**Виникнення політичних партій.**

Український національно-визвольний рух пройшов три етапи:

1. етнографічний – до ХІХ ст..;
2. культурницько-просвітницький – 40-80-ті роки ХІХ ст.;
3. політичний – 90-ті роки ХІХ ст. – початок ХХ ст.

У **Східній Галичині** продовжувалась боротьба між двома напрямками:

***москвофілами та народовцями***. Народовці заснували у 1885 році товариство «Народна рада» на чолі з **Ю. Романчуком**. Посилюється вплив греко-католицької церкви з приходом на посаду митрополита **А.Шептицького** (1900).

Східна Галичина – ***«український П’ємонт»***, не існувало заборони на українську мову, стає центром об’єднавчого національного руху.

В **Російській імперії** діяв Валуєвський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року: українська інтелігенція боролась за мову та проводила масові культурно-просвітницькі заходи:

* урочисте відкриття в 1903 році пам’ятника Івану Котляревському в Полтаві;
* у 1903 році відзначення 35-річчя творчості композитора М.Лисенка в Києві;
* у 1904 році вшанування 35-річчя літературної діяльності І. Нечуй-Левицького.

**Перші політичні партії Галичини**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Русько-українська радикальна партія**  **(1890 р.) -**  перша в Європі селянська партія  Ю.Бачинський видав  брошуру  «Ukraina irredenta» («Україна незалежна») | **Національно-демократична партія**  **(1896 р.)**  Ю. Романчук,  К. Левицький,  М.Грушевський | **Українська соціал-демократична партія**  **(1899 р.)** |

**Перші політичні партії в Наддніпрянській Україні**

***Перша*** політична партія Наддніпрянщини – ***Революційна українська партія*** ***(РУП),*** створена в Харкові у 1900 році під керівництвом Д.Антоновича. Внаслідок відсутності єдності розкололась:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Народна українська партія (НУП)**  **(1902 р.)**  програма партії  М.Міхновський  «Самостійна Україна»  (1900 р.) | **Український соціал-демократичний союз**  **«Спілка»**  **(1904 р.)**  вступила до  РСДРП  (меншовиків)   * М.Меленевський * О. Скоропис-Йолтуховський | **Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)**  **(1905 р.)**   * В.Винниченко * М.Порш * Д.Антонович * С.Петлюра |

**Загальна українська організація**

**(1897 р.)**

***ліберальні партії***

|  |  |
| --- | --- |
| **Українська демократична партія**  **(УДП)**  **(1904 р.)**   * Є.Чикаленко * О.Лотоцький | **Українська радикальна партія**  **(УРП)**  **(1905 р.)**   * Б.Грінченко * С.Єфремов |

***Українська радикально демократична партія (УДРП)***

***(1905 р.)***

***Товариство українських поступовців (ТУП) –*** утворилось у ***1908 році***, в подальшому відіграло значну роль у консолідації національно-патріотичних сил на початку Української революції 1917-1921 років. Провідна роль належала ***Є. Чикаленку***, ***М.Грушевському, С.Єфремову.***

***Загальноросійські політичні партії в Україні:*** Конституційно-демократична партія ***(***кадети), Партія соціалістів-революціонерів (есери), Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП фракція меншовиків і більшовиків (В.Ульянов (Ленін), в Україні Г. Петровський, Ф. Сергєєв), «Союз 17 жовтня» (октябристи), «Союз російського народу»(націонал-шовіністична чорносотенна організація), Загальний єврейський робітничий союз (Бунд).

**Російська революція 1905 – 1907 років та її вплив на Україну**

Світова економічна криза (1900-1903) та поразка у війні з Японією (1904-1905) – загострили протиріччя в Російській імперії.

Початком революції стала «кривава неділя» - 9 січня 1905 року.

Основні революційні події, що мали місце в Україні:

* червень 1905 року – повстання на панцернику «Потьомкін» біля Одеси (Г.Вакуленчук, А.Матюшенко);
* 16 листопада збройний виступ солдатів саперної роти в Києві на чолі з

Б. Жаданівським;

* жовтневий 1905 року всеросійський страйк.

***«Маніфест 17 жовтня» 1905 року****,* який проголошував:

* демократичні свободи;
* вибори до Державної думи;
* усував обмеження щодо української мови перша українська газета «Хлібороб»(1905 р.), товариства «Просвіта».
* 12 листопада 1905 року повстання у Севастополі на чолі П.Шмідтом (крейсер Очаків).
* У грудні 1905 року повстали селяни с. Великі Сорочинці Полтавської губернії.
* У серпні 1905 року Микола ІІ підписав указ про створення **Державної думи.** Вибори відбулися **в лютому-березні 1906** **року**. ***І Державна дума*** проіснувала 72 дні, в липні 1906 року цар її розпустив (українську фракцію очолював Ілля Шраг). ***ІІ Державна дума*** діяла з лютого по червень 1907 року. Українська думська громада нараховувала 47 депутатів. 3 червня 1907 року було прийнято новий закон про вибори, який значно обмежував демократичні права та символізував завершення і поразку революції. ***ІІІ Державна дума*** діяла з 1907-1909 роки.

***ІV Державна дума*** з 1912 року.

**Період політичної реакції з 1907 по 1910 роки**

Головним прихильником політики реакції був міністр внутрішніх справ, а згодом – голова уряду Російської імперії ***Петро Столипін***. З ініціативи Столипіна з **1906 по 1911** роки в Російській імперії здійснювалась аграрна реформа, яка передбачала:

* руйнування селянської общини та надання права селянам вимагати виділення землі в одному масиві «відрубу» і створювати «хуторські поселення»;
* надання кредитної допомоги через Селянський земельний банк;
* сприяння переселенню селян до малозаселених районів.

Мета реформи:

* збільшити кількість заможних селян, як опори влади;
* збільшити ефективність і товарність селянських господарств;
* вирішити проблему малоземелля та аграрного перенаселення.

Найбільший успіх реформа мала в Україні. В цілому реформа мала частковий успіх.

Політична реакція на Україні мала такі особливості:

* масові арешти та погроми і закриття прогресивних організацій («Просвіт», наукових товариств, українських видань);
* звуження сфери вживання української мови;
* заборона святкування 100-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка;
* посилення антисемітизму («Справа Бейліса» - 1911-1913 роки).