|  |
| --- |
| ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΟι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης |
| 1. Τι ήταν οι σταυροφορίες;

 Οι **σταυροφορίες** ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αι., προήλθε από πρωτοβουλία των ………………….. και απέβλεπε στην απελευθέρωση του ……………. ………….. και των Αγίων Τόπων που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι Τούρκοι. **Ήταν δηλαδή ένας ιερός πόλεμος που έκαναν οι χριστιανοί της Δύσης.** 1. Ποια ήταν τα αίτια των σταυροφοριών;
* η φημολογία για τις **…………………….**Αράβων και Τούρκων κατά των ……………………
* τα **οικονομικά προβλήματα** της Δύσης. Η Ευρώπη αντιμετώπιζε μεγάλη οικονομική και ηθική κρίση και είχε πρόβλημα λόγω του υπερπληθυσμού. Για όλα αυτά οι Σταυροφορίες φάνταζαν σαν η μόνη διέξοδος.
* το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στους ηγεμόνες της.
1. Η πρώτη σταυροφορία και τα αποτελέσματά της

 Η πρώτη σταυροφορία (1096-1099) κηρύχτηκε από τον πάπα Ουρβανό Β΄ στη Γαλλία. Είχε κυρίως **θρησκευτικό χαρακτήρα**. Είναι η σπουδαιότερη και πιο αγνή απ’ όλες, η μόνη με θρησκευτικό σκοπό και η μόνη που τον πραγματοποίησε. Διακρίνεται σε μια ………………….και μια ……………………….σταυροφορία. Πρώτα ξεκίνησαν τα ανοργάνωτα πλήθη (η σταυροφορία των φτωχών) αλλά εξολοθρεύτηκαν από τους Τούρκους. Έπειτα έγινε η εκστρατεία των **φεουδαρχών** που νίκησαν τους Τούρκους, ανέκτησαν τα εδάφη της δυτικής Μ. Ασίας και τα παραχώρησαν στο Βυζάντιο βάσει συμφωνίας που είχαν κάνει με τον Αλέξιο Α’ τον Κομνηνό. |  |

 Οι φεουδάρχες σταυροφόροι ίδρυσαν έπειτα μια σειρά από ………………………και αυτοτελή ……………………στη Συρία και την Παλαιστίνη.

1. Η δεύτερη και η τρίτη σταυροφορία

 Οι επόμενες δύο σταυροφορίες (12ος αι.) δεν είχαν επιτυχία. Σημαντική για το Βυζάντιο ήταν η ………….. σταυροφορία, γιατί τότε έχασε την …………………………. Έκτοτε το νησί παρέμεινε στην εξουσία των Δυτικών για ………………….σχεδόν αιώνες.

1. Η τέταρτη σταυροφορία και η πρώτη άλωση

 Από τη 2η σταυροφορία και μετά είδαμε ότι υποχώρησαν σιγά σιγά τα θρησκευτικά κίνητρα και κυριάρχησαν τα υλικά. Το αποκορύφωμα όμως σημειώθηκε με την τέταρτη σταυροφορία.

 Οι σταυροφόροι, που είχαν αρχικό στόχο την Αίγυπτο και τη Συρία, παρεξέκλιναν από αυτόν τον στόχο και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη **τον Απρίλιο του 1204**. Τα γεγονότα έγιναν ως εξής:

 Ο νεαρός Αλέξιος Δ’ Άγγελος ζήτησε από τους Βενετούς α) να βγάλουν από τη φυλακή τον γέρο και τυφλό πατέρα του, τον Ισαάκιο Άγγελο και β) να του ξαναδώσουν το θρόνο τον οποίο είχε χάσει. Ως αντάλλαγμα, το 1203, υποσχέθηκε ότι θα έδινε στους σταυροφόρους 1) στρατό, 2) χρήματα και 3) υποταγή της Ανατολικής στη Δυτική Εκκλησία (υποταγή των Ορθόδοξων στους Καθολικούς).

 Πράγματι, οι Βενετοί έπεισαν τους σταυροφόρους, προτού πάνε στην Αίγυπτο, να περάσουν από την Κωνσταντινούπολη και να επαναφέρουν στον θρόνο τον Ισαάκιο και τον γιο του Αλέξιο. Όταν όμως πήρε τον θρόνο, ο Αλέξιος δεν είχε τα χρήματα να τους δώσει αυτά που είχε υποσχεθεί. Έβαλε επιπλέον φορολογία, αλλά ο λαός εξεγέρθηκε . Ο Αλέξιος δολοφονήθηκε (όπως και ο πατέρας του) και ο διάδοχός του δεν αναγνώρισε τη συμφωνία που είχε γίνει με τους Σταυροφόρους.

 Τότε οι Σταυροφόροι πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη, την κυρίευσαν και την λεηλάτησαν για τρεις μέρες κλέβοντας τους πιο πολλούς θησαυρούς της. Έπειτα μοίρασαν μεταξύ τους τα πιο πολλά εδάφη της Αυτοκρατορίας.

 Έτσι άρχισε για το Βυζάντιο η εποχή **της Λατινοκρατίας.**

Κάποια από τα εδάφη της αυτοκρατορίας θα μείνουν στα χέρια των Φράγκων και των Βενετών μόνο για λίγα χρόνια ενώ κάποια άλλα για αιώνες.