|  |  |
| --- | --- |
| **Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη** | |
| Λατινοκρατία – ορισμός  1204-Οθωμ. κατάκτηση | Η χρονική περίοδος της λατινικής κυριαρχίας στο Βυζάντιο.  (Λατίνοι: οι μεσαιωνικοί δυτικοί άνθρωποι, Φράγκοι/Βουργουνδοί, Φλαμανδοί, Γενουάτες, Λομβαρδοί, Βενετοί, Φλωρεντινοί, Ναϊτες και Ιωαννίτες Ιππότες …)  Οι Βενετοί πήραν:   * τα περισσότερα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, * τα σημαντικότερα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. |
| Τα λατινικά κράτη - σύστημα της αλυσιδωτής εξάρτησης | 1. **Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης**, από την οποία εξαρτιόταν το 2. **Βασίλειο της Θεσσαλονίκης**, από το οποίο εξαρτιόνταν το 3. **Δουκάτο των Αθηνών** και η **Ηγεμονία της Αχαΐας**, από την οποία εξαρτιόταν το 4. **Δεσποτάτο του Μυστρά**. |
| Τα ελληνικά κράτη | 1. **Αυτοκρατορία Τραπεζούντας** (στις ΝΑ ακτές του Ευξείνου Πόντου). 2. **Αυτοκρατορία Νίκαιας** (στο ΒΔ τμήμα της Μ. Ασίας). 3. **Κράτος Ηπείρου** (Ήπειρος και Αιτωλοακαρνανία). 4. **Δεσποτάτο Μυστρά** (αργότερα).   Δημιουργία Δεσποτάτου του Μυστρά:   1. 1259: → Μάχη Πελαγονίας (περιοχή Μακεδονίας). 2. Νίκη Ελλήνων κατά Φράγκων. 3. Απόσπαση κάστρων από Ηγεμονία Αχαΐας: Μάνη, Γεράκι, Μονεμβασία και Μυστράς → δημιουργήθηκε το δεσποτάτο Μυστρά.   Οργάνωση Δεσποτάτου:   * Πρωτεύουσα Μυστράς. * Κυβερνήτης: Δεσπότης. * Πολιτιστική, οικονομική ανάπτυξη (παλάτια, αρχοντικά, εκκλησίες). |
| Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης | Μετά την Άλωση (1204) αρχίζει η σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν:   * συμβιβάζονται η αρχαία ελληνική κληρονομιά και η χριστιανική πίστη * η νέα ιδεολογία οδηγεί στο ξύπνημα του εθνικού αισθήματος.   Τα ελληνικά κράτη:   * Οργανώθηκαν στρατιωτικά και πολιτικά. * Πρόκοψαν στην οικονομία και τον πολιτισμό. * Επιδόθηκαν σε έναν αγώνα για:   α. ανάκτηση της Πόλης.  β. ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. |