**Κεφάλαιο τέταρτο**

**Ενότητα 23**

**Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα**

***Το ελληνικό κράτος στη διάρκεια του 19ου αιώνα:***

* ***Έκταση****:*
	+ σχετικά μικρή
	+ μεγάλωσε 2 φορές περιλαμβάνοντας Επτάνησα (1864), Θεσσαλία και Άρτα (1881)
* ***Πληθυσμός****:*
	+ ομαλή αύξηση μετά το 1830 (750.000)
	+ διπλάσιοι Έλληνες έξω από τα σύνορα
* ***Σημαντικότερα αστικά κέντρα****:*

***Αθήνα*** (πρωτεύουσα από το 1834 και δεκαπλασιασμός του πληθυσμού της: 1840-1907), ***Πάτρα***, ***Σύρος***, ***Πειραιάς*** (τέλη του αιώνα)

* ***Αγροτικός τομέας****:*

δέσποζε στην ελληνική οικονομία

* ζήτημα των 5.000.000 στρεμμάτων εθνικών γαιών (ή εθνικών κτημάτων): εκτάσεις γης που προεπαναστατικά ήταν οθωμανικές ιδιοκτησίες και μετ’ επαναστατικά πέρασαν σε ελληνικό έλεγχο
	+ αρχικά το ελληνικό κράτος
		- ούτε μοίρασε δωρεάν σε αγρότες που καλλιεργούσαν και διεκδικούσαν
		- ούτε πούλησε όπως ζητούσαν οι πρόκριτοι
* ένα μεγάλο μέρος καταπατήθηκε και μετατράπηκε σε ιδιοκτησίες
	+ το 1871 ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος διένειμε τις εθνικές γαίες που είχαν απομείνει

***Το πρόβλημα των τσιφλικιών:***

* με την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος, το 1881
* την πώληση των τσιφλικιών (=μεγάλων κτημάτων) από τους Οθωμανούς ιδιοκτήτες (καλλιεργούνταν από κολίγους: ακτήμονες Έλληνες αγρότες) στους Έλληνες κεφαλαιούχους, λόγω δέσμευσης του ελλ. κράτους με διεθνή συνθήκη να σεβαστεί τα περιουσιακά δικαιώματα των Τούρκων

***Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας του 19ου αιώνα:***

* Μικροί αγροτικοί κλήροι, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, που καλλιεργούνταν από τον αγρότη και την οικογένειά του
* Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα ήταν η σταφίδα (μεγάλη ζήτηση από την ευρωπαϊκή αγορά), οι ελιές, τα καπνά, τα σιτηρά.

***Αποτελέσματα από τη μονοκαλλιέργεια της σταφίδας, κυρίως στη ΒΔ Πελοπόννησο:***

* Συσσώρευση πλούτου
* Τοπικές οικονομίες: ευάλωτες στις **διεθνείς κρίσεις** → **Σταφιδικές κρίσεις**: Δυσκολίες πώλησης σταφίδας στο εξωτερικό → Οικονομικός κλονισμός τοπικών κοινωνιών

***Εμπόριο:***

μεγάλη βαρύτηταειδικά του ***εξωτερικού***:

* ***Εξαγωγές***: σταφίδες, λάδι, αγροτικά προϊόντα.
* ***Εισαγωγές***: δημητριακά κυρίως σιτάρι, υφάσματα, νήματα, άνθρακας, ξυλεία, μηχανήματα.

***Ναυτιλία:***

κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης

***Κύρια λιμάνια:***

* Πάτρα (εξαγωγή σταφίδας)
* Σύρος (κύριο εμπορικό κέντρο της χώρας και σημαντικότερο της Μεσογείου)
* Πειραιάς (γρήγορη ανάπτυξη)

***Τραπεζικό σύστημα***

* ανάπτυξη με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ) το 1841 με πρωτοβουλία του κράτους
* παραχώρηση δικαιώματος έκδοσης χαρτονομίσματος

***Βιομηχανία***

* ανάπτυξη με αργούς ρυθμούς.

Κύριοι λόγοι της βιομηχανικής καθυστέρησης:

* έλλειψη κεφαλαίων
* μικρή αγορά
* έλλειψη πρώτων υλών και καυσίμων
* χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών
* πίεση των φθηνών εισαγόμενων προϊόντων

***Σημαντικός ο ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 19ο αι.***

* επενδύσεις σε έργα υποδομής
* διαμόρφωση ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου
* εκσυγχρονισμός της οικονομίας, ιδίως επί Χαρίλαου Τρικούπη

***Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο***

στράφηκε προς την Ελλάδα στη δεκαετία του 1870, λόγω:

* της οικονομικής κρίσης του 1873
* της εύνοιας του Τρικούπη

κάνοντας ευκαιριακές κυρίως επενδύσεις

***Ελληνική κοινωνία***

Αργή αλλά συνεχή μεταβολή

* Βαθμιαία αστικοποίηση 🡪 ενίσχυση της κοινωνικής θέσης και του ρόλου των αστικών στρωμάτων στο ευρύτερο πλαίσιο της ελλ. κοινωνίας

***Η κοινωνική πυραμίδα:***

* **Οι αγρότες**:
	+ πλειονότητα του πληθυσμού
	+ μικροϊδιοκτήτες
	+ ακτήμονες (κολίγοι της Θεσσαλίας που κινδύνευαν να εκδιωχθούν από τη γη τους από τους Έλληνες τσιφλικούχους)
* **Τα αστικά στρώματα**:
	+ επιχειρηματίες (εμπόριο, ναυτιλία, τραπεζικές εργασίες, βιομηχανία)
	+ δημόσιοι υπάλληλοι
		- έπαιζαν έναν δυναμικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία
		- ενίσχυαν συνεχώς την παρουσία τους
* **Οι εργάτες**:
	+ κυρίως γυναίκες και παιδιά
	+ άθλιες συνθήκες διαβίωσης
	+ αργή εμφάνιση
	+ απασχόληση στην καθυστερημένα αναπτυσσόμενη ελληνική βιομηχανία

***Κοινωνικοί μετασχηματισμοί:***

* ***Η******μετανάστευση:***
	+ σύνηθες φαινόμενο
	+ εντάθηκε στη διάρκεια του 19ου αι. με προορισμό τις πλούσιες ελληνικές παροικίες του εξωτερικού:
		- Αίγυπτος
		- στα τέλη του 19ου αι. ΗΠΑ (συνδυασμός από άσχημες σοδειές σταφίδας και ζήτηση εργατικών χεριών)
* ***Οι αγώνες των ακτημόνων / κολίγων******της Θεσσαλίας στο Κιλελέρ το 1910***
	+ έφτασαν μέχρι και την ένοπλη σύγκρουση
	+ ώθησαν στη διανομή των τσιφλικιών
* ***Εργατικό κίνημα***
	+ πρώτα βήματα αυτήν την εποχή
	+ δεκαετία του 1870
		- πρώτες εργατικές απεργίες
		- κυκλοφορία εφημερίδων και εντύπων υπεράσπισης των αιτημάτων των εργατών
* ***Το******γυναικείο ζήτημα*** (αναγνώριση δικαιωμάτων στις γυναίκες), τέθηκε στο πλαίσιο των γενικότερων κοινωνικών αναζητήσεων που έφερε η αστικοποίηση, με κύριο αίτημα την ανάγκη ***εκπαίδευσης των γυναικών***