**Αποικιακή Εξάπλωση**

Αποικισμός:

 Τον 8ο αιώνα π.Χ. σημειώθηκε μια πρωτοφανής έξοδος των Ελλήνων στα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.

Αιτίες:

Οι λόγοι ήταν κυρίως οικονομικοί: α) επιθυμία απόκτησης γης

 β) ανάγκη εύρεσης σιδηρομεταλλευμάτων

Ωστόσο, υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι: η επικράτηση πολιτικών αντιπάλων ανάγκαζε πολλούς να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Κριτήρια Επιλογής Τόπου εγκατάστασης:

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία.

Η τοποθεσία είχε επιλεγεί πριν την αναχώρηση, η οποία ήταν οργανωμένη.

Ο αρχηγός της αποστολής (οικιστής) ήταν ένα άτομο κοινής αποδοχής με ξεχωριστές ικανότητες.

Η τελετή αναχώρησης γινόταν με τη συμμετοχή όλων σε κλίμα συγκίνησης.

Χαρακτηριστικά τόπου κατοικίας:

Η πόλη που ιδρυόταν βρισκόταν σε απάνεμο λιμάνι.

Είχε πλούσια ενδοχώρα.

Οι άποικοι προτιμούσαν περιοχή με φυσική οχύρωση.

Η συμβίωση με τους ντόπιους ήταν γενικά ειρηνική, αλλά μερικές φορές οι άποικοι κλήθηκαν να υπερασπιστούν τη θέση τους.

Σχέση αποικίας- μητρόπολης:

Η αποικία αποκτούσε δική της οργάνωση:

-σταδιακά γινόταν ανεξάρτητη

-ανέπτυσσε οικονομικές δραστηριότητες με άλλες πόλεις

Οι σχέσεις με τη μητρόπολη ήταν πάντα στενές και η σύγκρουση μεταξύ τους ήταν αδιανόητη.

Περιοχές, όπου ιδρύθηκαν αποικίες:

Μεσόγειος

Εύξεινος Πόντος

Κάτω Ιταλία-Σικελία (=Μεγάλη Ελλάδα).

Συνέπειες:

Γενικά, ο αποικισμός άλλαξε σε μεγάλο βαθμό της ζωή των ανθρώπων του 10ου αιώνα:

α. διεύρυνση πνευματικών οριζόντων-γνωριμία με άλλους πολιτισμούς

β. οι πρώτες ύλες-μέταλλα είχαν μεγάλη ζήτηση και έτσι δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα

γ. ανάπτυξη αγγειοπλαστικής-τέχνης

δ. οι έμποροι (εν πορεία) σταμάτησαν να μετακινούνται και δημιουργήθηκαν χώροι διακίνησης των αγαθών.

ε. εμφανίστηκαν και οι κάπηλοι (=μικρέμποροι).