**Κεφ . 76**

 Λίγες μέρες μετά τη μεταφορά των ολιγαρχικών στο νησί απέναντι από το Ηραίο, έφτασαν στην Κέρκυρα πένηντα τρία πελοποννησιακά πλοία, τα οποία ήρθαν από την Κυλλήνη, αφού πρώτα στάθμευσαν στα Σύβοτα. Αρχηγός αυτού του στόλου ήταν ο Αλκίδας, με σύμβουλό του το Βρασίδα.

**Κεφ. 77**

 Οι Πελοποννήσιοι έρχονται στην Κέρκυρα μετά την είδηση της επικράτησης των δημοκρατικών στο νησί. Έτσι έστειλαν 23 πλοία εναντίον των Κερκυραϊκών και τα υπόλοιπα τριάντα τρία εναντίον των 12 αθηναϊκών.

 Οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι, φοβισμένοι από την έλευση του πελοποννησιακού στόλου και μόλις επάνδρωναν ένα πλοίο το έστελναν προς τους εχθρούς, παρά τις συμβουλές των Αθηναίων να πλεύσει πρώτα ο αθηναϊκός στόλος και μετά, όλα μαζί τα πλοία των Κερκυραίων. Δύο κερκυραϊκά πλοία λιποτάκτησαν, ενώ στα άλλα ξεσπούσε σύγκρουση μεταξύ του πληρώματος. Παρ' ότι οι Κερκυραίοι ήταν καλοί ναυτικοί μέσα στη σύγχυση και τον πανικό οδήγησαν τη δύναμή τους (60 πλοία) σε λάθος τακτική:

---> έστελναν λίγα- λίγα τα πλοία τους εναντίον των Πελοποννησίων, χωρίς να περιμένουν να οργανώσουν στο σύνολό τους το στόλο τους.

---> Δεν ακολουθούσαν τις συμβουλές των Αθηναίων, οι οποίοι οπωσδήποτε διέθεταν πολύ μεγαλύτερη πείρα σε θέματα θαλάσσιου πολέμου.

---> Δεν είχαν καμία οργάνωση, ούτε παρέτασσαν με τάξη τα πλοία τους, αλλά ο στόλος τους ήταν διάσπαρτος και ανοργάνωτος.

---> Τέλος, ένα άλλο πολύ σημαντικό λάθος τους ήταν το ότι επάνδρωναν τα πλοία τους με πληρώματα αποτελούμενα τόσο από δημοκρατικούς, όσο και από ολιγαρχικούς, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στα πλοία και λιποταξίες.

Τα λάθη αυτά των Κερκυραίων οφείλονταν κυρίως στον πανικό και στη σύγχυση που τους προκάλεσε η ξαφνική εμφάνιση που πελοποννησιακού στόλου.

 -

Κεφ. 78

**ΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ:**

Οι Κερκυραίοι, ενωμένοι πια, ανοργάνωτα έστελναν στη μάχη τα πλοία τους.

**ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ:**

1. Φοβούμενοι μην περικυκλωθούν, επιτέθηκαν εναντίον των Πελοποννησίων στο άκρο της παράταξης των πλοίων τους.

2. Οι Αθηναίοι στη συνέχεια έπλεαν κυκλικά προσπαθώντας να προκαλέσουν σύγχυση στους εχθρούς. Έτσι, άρχισαν σιγά-σιγά να υποχωρούν, επιδιώκοντας παράλληλα να βοηθήσουν ώστε να διαφύγουν τα κερκυραϊκά πλοία.

Η τακτική των Αθηναίων, οι οποίοι είχαν μόνο 12 πλοία, ήταν η εξής:

---> δεν ακολουθούσαν αμυντική τακτική, αν και λιγότεροι, για να μη δείξουν φόβο στους εχθρούς και να μην τους αναπτερώσουν το ηθικό.

---> δεν επιτέθηκαν στο κέντρο της εχθρικής παρατάξης, ώστε να μην κινδυνεύουν να περικυκλωθούν

---> χτύπησαν στην άκρη της παράταξης του πελοποννησιακού στόλου, για να μπορέσουν εύκολα να διαφύγουν, αλλά και για να προκαλέσουν σύγχυση στους αντιπαλους.

---> έκαναν κυκλικές κινήσεις προσπαθώντας να προκαλέσουν σύγχυση στους αντιπάλους.

---> δεν υποχώρησαν άτακτα για να μην τονωθεί η επιθετικότητα των εχθρών. Υποχωρούσαν σιγά- σιγά δίνοντας την αίσθηση ότι γίνεται ακόμα μάχη.

---> κατά την υποχώρησή τους είχαν το μέτωπο προς τους εχθρούς, ώστε οι Πελοποννήσιοι να είναι απασχολημένοι με τους Αθηναίους, για να μπορούν να διαφύγουν τα κερκυραϊκά πλοία.

**ΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ:**

1.Για να αποφύγουν την κατά κέρας επίθεση των Αθηναίων, κάνουν κυκλικό σχηματισμό.

2. Αφού συγκέντρωσαν όλα τα πλοία τους, άρχισαν να κινούνται εναντίον των Αθηναίων.