**Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**

1. Τις πρώτες δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία έχουμε ορισμένες μονάδες επεξεργασίας αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων (ελαιοτριβεία, βυρσοδεψία, κλωστήρια).
2. Γύρω στα 1870 σημειώνεται το πρώτο κύμα βιομηχανικής ανάπτυξης (περισσότερες από εκατό επιχειρήσεις). Λίγο αργότερα σημειώνεται ύφεση στη βιομηχανική ανάπτυξη. Μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα έχουμε μια σταθερή βιομηχανική ανάπτυξη με την πρόοδο της μεταλλουργίας, της ναυπηγικής και της τσιμεντοβιομηχανίας.
3. Οι κυριότεροι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στη βιομηχανική ανάπτυξη ήταν η έλλειψη πρώτων υλών, η απουσία κεφαλαίων καθώς και η διασπορά των διαθέσιμων κεφαλαίων σε πολλές επενδύσεις. Η απουσία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού αποτελούσε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα

**ΓΛΩΣΣΑΡΙ**: Βιομηχανική μονάδα παραγωγής, βυρσοδεψείο, βιομηχανικό συγκρότημα, αύξηση του δυναμικού των ήδη υπαρχουσών μονάδων, ύφεση, στασιμότητα.

**ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ**

1. Ποιες διαφορές παρουσιάζει ο σχεδιασμός της βιομηχανικής ανάπτυξης του ελληνικού κράτους από τον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών δυνάμεων;
2. Ποια χαρακτηριστικά παρουσίαζαν οι πρώτες μονάδες παραγωγής που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως βιομηχανικές;
3. Τι γνωρίζετε για την πρώτη προσπάθεια βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1870 και ποια υπήρξε η κατάληξή της;
4. Τι γνωρίζετε για τη βιομηχανική δραστηριότητα του ελληνικού χώρου κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα;
5. Ποια υπήρξαν τα προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας κατά το 19ο και τον 20ο αιώνα;

**ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

Αρχιτεκτονικό σχέδιο του Μεταξουργείου

Στη συγκεκριμένη εικόνα παρουσιάζεται το σχέδιο του συγκροτήματος του Μεταξουργείου, που ιδρύθηκε το 1855 έχοντας ως πρότυπό του αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Ως την εποχή της ίδρυσης του συγκεκριμένου βιομηχανικού συγκροτήματος επεξεργασίας του μεταξιού, η εμφάνιση μονάδων παραγωγής που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιομηχανικές είχε αποσπασματικό και ευκαιριακό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση τοπικών, κυρίως, αναγκών, άμεσα συνυφασμένων με την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. Οι μονάδες αυτές, μάλιστα, δεν αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία πιο σύνθετων βιομηχανικών συγκροτημάτων, αλλά , στις περισσότερες περιπτώσεις, παρέμειναν σύνθετες και περιορισμένες ως προς τα οικονομικά τους μεγέθη, γεγονός που συνδεόταν με τη μικρή έκταση της εγχώριας αγοράς, την πίεση των εισαγόμενων προϊόντων αλλά και την έλλειψη πολυάριθμου, ειδικευμένου και φθηνού εργατικού δυναμικού.