**Κεφάλαιο 4**

**Α) Τα λατινικά κράτη**

Βενετοί: Κωνσταντινούπολη – Νησιά Ιονίου – Νησιά Αιγαίου

Φράγκοι: Θεσσαλονίκη – Δουκάτο της Αθήνας – Πριγκηπάτο της Αχαΐας

Καταλωνοί: Θήβα – Φλωρεντία – Αττική (έως τους Οθωμανούς το 1456 μ.Χ.)

Δεσποτάτο του Μορέως (Ελληνικό) – Αυτοκρατορία της Νίκαιας (Μιχαήλ Παλαιολόγος)

**Β) Ελληνικά κράτη [Ενότητα 2 – χάρτης, σελ. 66]**

1. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

- Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204 μ.Χ. [13ος αι.])

- Κομνηνοί (Αλέξιος Α΄, Δαυίδ). Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ΝΑ στον Εύξεινο Πόντο

- Σινώπη – Παφλαγονία – Ηράκλεια Πόντου

- Κατάκτηση της Σινώπης από τους Σελτζούκους Τούρκους

- Έζησε σε απομόνωση 250 χρόνια η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

2. Το κράτος της Ηπείρου 1215 μ.Χ. (13ος αι.)

- Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας

- Θεόδωρος. Άλωση της Θεσσαλονίκης και κατάλυση των Λατίνων 1224 μ.Χ.

- Ανταγωνιστής της Νίκαιας

- Αυτοκράτωρ Ρωμαίων

- 1230 μ.Χ., κατά των Βουλγάρων, Τσάρος Ιωάννης Ασάν Β΄, ηττήθηκε ο Θεόδωρος

3. Αυτοκρατορία της Νίκαιας

- Δυτική Μικρά Ασία

- Θεόδωρος Λάσκαρης, 1208 μ.Χ. αυτοκράτορας και βασιλιάς των Ρωμαίων

- 1205 μ.Χ. οι Λατίνοι ηττήθηκαν από τους Βουλγάρους

- Ιωάννης Βατάτζης, ανύψωσε την αυτοκρατορία

- Εμπόδισε τις καταχρήσεις στη δημόσια διοίκηση

- Ίδρυσε φιλανθρωπικά ιδρύματα

- Δημιούργησε στρατιωτικά κτήματα για την άμυνα των ανατολικών συνόρων, κατέστησε το κράτος υπολογίσιμη δύναμη

- Ανόρθωσε την αγροτική οικονομία για αυτάρκεια και απαγόρευσε τις εισαγωγές ειδών πολυτελείας από τις ιταλικές κτήσεις

- Ανάκτηση Κωνσταντινούπολης, Μιχαήλ Παλαιολόγος 1261 μ.Χ.

- Συμφωνία με τους Γενουάτες κατά των Βενετών με αντάλλαγμα φορολογικές και τελωνειακές απαλλαγές

- Αλέξανδρος Στρατηγόπουλος, 25 Ιουλίου 1261 μ.Χ., ανακτά την Κωνσταντινούπολη

- Ο Μιχαήλ στέφθηκε αυτοκράτορας για δεύτερη φορά στην Αγία Σοφία (Μιχαήλ Η΄)

**Ενότητα 4: Προσπάθεια ανόρθωσης της Αυτοκρατορίας**

Εμφύλιος πόλεμος και αστικά κινήματα

* Ιωάννης Καντακουζηνός – δημιούργησε στρατό με δικά του χρήματα
* Επέμβαση ξένων δυνάμεων – θρησκευτικές διαμάχες – πολιτικές διαμάχες – οικονομική κρίση – κοινωνικές αντιθέσεις στο Βυζάντιο
* Λαϊκή τάξη εναντίον των αριστοκρατών: οι αγώνες αυτοί διεξάγονταν στις πόλεις, αστικά κινήματα
* Ανδριανούπολη: εξέγερση εναντίον των αριστοκρατών
* Θεσσαλονίκη: μεσαία και κατώτερη τάξη καθοδηγούμενες από τους ζηλωτές κατέλαβαν την εξουσία το 1342 μ.Χ. – ο διοικητής δραπέτευσε και οι περιουσίες του δημεύθηκαν
* 1342-49 μ.Χ., η Πόλη ήταν υπό τον έλεγχο των ζηλωτών, αυτοί παρέδωσαν την Πόλη στον Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνό
* Υπέρ του Νόμιμου Αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ για διεκδίκηση του θρόνου

**Ενότητα 6: Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους**

1. Κατάκτηση της Μ. Ασίας

- Νομάδες Τούρκοι – Οθωμανοί προερχόμενοι από την Κεντρική Ασία (Μέση Ανατολή)

- Δεχόμενοι πίεση από τους Μογγόλους εγκαταστάθηκαν στην Προύσα

- Μισθοφόροι και καλλιεργητές – Γαζής αγωνιστής εναντίον των απίστων (1281 μ.Χ.)

- Ιδρυτής: Οσμάν ή Οθμάν (1289-1326 μ.Χ.) μαζί με τον θεσμό των γαζίδων

- Πρώτη νικηφόρα σύγκρουση με τα βυζαντινά στρατεύματα το 1301 κοντά στην Προύσα

- 1326 μ.Χ. η Προύσα έγινε πρωτεύουσα από τον Ορχάν (Εμίρης που έγινε Σουλτάνος, 1326-1362 μ.Χ.)

2. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών

- Ορχάν – Μουράτ Α΄ (1362-1389 μ.Χ.)

- Κατάκτηση της Νίκαιας 1331 μ.Χ., Νικομήδεια και ο απόλυτος έλεγχος της Βιθυνίας

- Ανεκτικοί στους αγροτικούς πληθυσμούς του Βυζαντίου

- Αντικατάσταση των εθελοντών ιππέων με ιππείς τιμαριούχους

- Τιμάρια: όχι ιδιοκτησία γης, με αντάλλαγμα πιστοί στρατιώτες

- Γενίτσαροι: υποτελείς χριστιανικοί πληθυσμοί, διοικητικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί

3. Η οθωμανική προέλαση στα Βαλκάνια

- 1353 ώς 1453 μ.Χ.: οικονομική κατάρρευση – γεωγραφική συρρίκνωση – διοίκηση διαλυμένη – υποτίμηση του νομίσματος – ανύπαρκτα έσοδα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

- Ο Ορχάν καταλαμβάνει το φρούριο της Καλλίπολης το 1354 μ.Χ.

- Ένας ισχυρός σεισμός οδηγεί τον πληθυσμό στην Κωνσταντινούπολη

- Μουράτ Α΄ καταλαμβάνει τη Θράκη – Διδυμότειχο – Ανδριανούπολη (Πρωτεύουσα 1365 μ.Χ.)

- Το Βυζάντιο προσφέρει φόρο υποτέλειας

- Σλάβοι: αναγνωρίζουν την ηγεμονία του Σουλτάνου

- Βούλγαροι

- Σέρβοι

- Βόσνιοι

- Κοσσυφοπέδιο 1389 μ.Χ., Λάζαρος, αρχηγός των Σέρβων

- Ο Βογιαζήτ τους κατέκτησε

- 1390 μ.Χ. επέβαλε στο θρόνο του Βυζαντίου τον Ιωάννη Ζ΄

- Ο Μανουήλ συμμάχησε να κατακτηθεί η Πόλη της Φιλαδέλφειας

- 1391 μ.Χ. ανέλαβε τον θρόνο του Βυζαντίου

- 1393-1394 ο Βογιαζήτ οργανώνει τον πρώτο αποκλεισμό της Κωνσταντινούπολης

**Ενότητα 7: Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης**

1. Αναζήτηση βοήθειας στη Δύση

- Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος (1397-1425 μ.Χ.) να ζητήσει βοήθεια στη Δύση και προκάλεσε αισθήματα συμπάθειας (Βενετία, Παρίσι, Λονδίνο)

- Σουλτάνος Βογιαζήτ, συνετρίβη στην Άγκυρα από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου 1402

- Για 50 χρόνια το Βυζάντιο έπαψε να πληρώνει φόρο υποτέλειας

- Σουλτάνος Μουράτ Β΄ (1421-1422 μ.Χ.) – Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης

- 1426 μ.Χ., κατέκτησαν την Πελοπόννησο με φόρο υποτέλειας

- 1425 μ.Χ., αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η΄ ο Παλαιολόγος

- Στη Σύνοδο της Φλωρεντίας – Φερράρας δέχθηκε την υποταγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία

- Δούκας Λουκάς Νοταράς «προτιμότερο στην Πόλη το τουρμπάνι παρά η καλύπτρα των Λατίνων» - αρχιναύαρχος του Βυζαντίου

- Τρανσυλβανία (Ρουμανία), Ιωάννης Ουνυάδης Βοεβόδας

- Αλβανία, Γεώργιος Σκεντέρμπεη, αντιμετώπισαν τους Σελτζούκους Τούρκους

- Σταυροφόροι, νικήθηκαν στη Βάρνα 14444 μ.Χ. εναντίον των Τούρκων

2. Άλωση

- Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης στα στενά του Βοσπόρου. Ένα επιβλητικό φρούριο (Ρούμελη, Χισάρ) απέκοψε την Πόλη από τον Εύξεινο Πόντο και τη δυνατότητα να προμηθεύεται σιτάρι.

- Ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής (1432-1481 μ.Χ.) εμπόδισε τον Δεσπότη του Μορέως να σπεύσει σε βοήθεια της Πόλης.

- 1449-1453 μ.Χ., ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος υπερασπίσθηκε την Πόλη

- Ο γενουάτης πολεμιστής Ιουστινιάνης εκπροσώπησε τη Δύση

- Η πληθυσμιακή υπεροχή των Οθωμανών Τούρκων 10 προς 1 και άψυχο υλικό (κανόνια που γκρέμιζαν τα πάντα)

- Πτώση 29 Μαΐου 1453 μ.Χ.

- Η Τραπεζούντα υπέκυψε στους Οθωμανούς Τούρκους 1461 μ.Χ.

- Κατάκτηση της Αθήνας 1456 μ.Χ.

3. Το Βυζάντιο μετά την Άλωση

- Η επίδραση του πολιτισμού έμεινε αισθητή στα ευρωπαϊκά κράτη

- Διατηρήθηκε η πνευματική ορθόδοξη ταυτότητα των βαλκανικών λαών

- Κληρονόμος του πνεύματος και της πολιτικής οργάνωσης έγινε η Ρωσία

- Η Μόσχα θεωρήθηκε η Τρίτη Ρώμη με τον Τσάρο Ιβάν Γ΄. Υιοθέτησε τον δικέφαλο αετό και εισήγαγε στη Μόσχα το βυζαντινό τελετουργικό.

- Ανθρωπισμός και Αναγέννηση βρήκε στο Βυζάντιο τους καρπούς του αρχαίου πνεύματος (Πλάτων – Αριστοτέλης)

**Ενότητα 8: Η Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του Ύστερου Μεσαίωνα**

1. Η κρίση της φεουδαρχίας (1270-1330 μ.Χ. [13ος – 14ος αι.])

- Η αύξηση του πληθυσμού ξεπέρασε τον ρυθμό ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα επισιτισμού των κατοίκων

- Παρήγαγαν προϊόντα μόνο για το διεθνές εμπόριο (κρασί, λινάρι), αντί για δημητριακά απαραίτητα για τη διατροφή τους

- Φυσικές καταστροφές και επιδημία βουβωνικής πανώλης

- 1347 – 1400 μ.Χ., εξόντωσε τα 2/5 του ευρωπαϊκού πληθυσμού

- Ο εκατονταετής πόλεμος (1339-1453 μ.Χ.) ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία – θρησκευτικός πόλεμος

- Η επιβολή φόρων προκάλεσε εξεγέρσεις στην Φλωρεντία, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή των συντεχνιών στα δημοτικά συμβούλια και την αύξηση των μισθών των εργαζομένων στις βιοτεχνίες που οδήγησαν στην αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων.