**ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΞΕΝΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ**

*Αντλώντας στοιχεία από τα παραθέματα που ακολουθούν και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τους λόγους που συντέλεσαν στην παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας.*


**ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄**

Υποστηρίχθηκε [...] ότι η μη ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού, στην περίοδος της συνταγματικής μοναρχίας, δεν οφείλονταν στο «πλημμελές» των διατάξεων του Συντάγματος, αλλά στην μη εφαρμογή του από τον Όθωνα και στις εσκεμμένες παραβιάσεις του.

Πράγματι, έχοντας αποδεχθεί καταναγκαστικά την εγκαθίδρυση συνταγματικού πολιτεύματος ο ξενόφερτος μονάρχης δεν διακατεχόταν από την παραμικρή διάθεση να το εφαρμόσει. Αναμίχθηκε σε έργα διοικητικά, παρενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να συγκεντρώσει όλο και περισσότερη εξουσία.

Χαρακτηριστικές υπήρξαν οι καταγγελίες του Μιχ. Σχινά στη Βουλή σε βάρος της γαλλόφιλης (και υποστηριζόμενης από τον Όθωνα) κυβέρνησης Κωλέττη, την επομένη της διεξαγωγής των εκλογών το 1847: «Μέσα διπλά, τριπλά, τετραπλά, παραπείσεων, απειλών, υποσχέσεων ετίθεντο εν χρήσει ίνα συλλέξωσι την διεσπαρμένην και απολωλώσαν πλειοψηφίαν [...].

**ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄**

****Η πρωθυπουργία του Κωλέττη διήρκησε μία τριετία (1844 – 1847). Η εσωτερική του πολιτική είναι γεμάτη από ανωμαλίες, αταξίες, καταχρήσεις των δημοσίων χρημάτων, αυθαίρετους διορισμούς και παύσεις υπαλλήλων. Ήταν ένας μεγάλος κομματάρχης, άφθαστος στην ψηφοφορία, καθώς και στην καιροσκοπία. Απουσίαζε σχεδόν συνεχώς από τις συνεδριάσεις της βουλής, ενώ δεν παρέλειπε να δέχεται τους ψηφοφόρους του που συνωθούνταν έξω από το σπίτι του, κοντά στην Πύλη του Αδριανού, για να τον παρακαλέσουν για κάποιο προσωπικό τους ζήτημα, για κάποιο ρουσφέτι. Ο Κωλέττης καλλιέργησε όσο κανείς προηγούμενός του, τα σπέρματα της συναλλαγής και της πολιτικής διαφθοράς.

***Ιωάννης Κωλέττης***

**ΠΑΡΑΘΕΜΑ Γ΄**

Η μείωση της γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα μετά τον θάνατο του Κωλέττη και την επανάσταση στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 1848 ανάγκασαν σε παραίτηση την κυβέρνηση του κωλεττικού Κίτσου Τζαβέλλα τον Μάρτιο του 1848. Η πολιτική αστάθεια συνεχίστηκε ως το τέλος του 1849: δύο βραχύβιες κυβερνήσεις Γ. Κουντουριώτη και του Κ. Κανάρη αντιμετώπισαν την έξαρση κινημάτων στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και τις συνεχιζόμενες πιέσεις της Αγγλίας, που κορυφώθηκαν με το «επεισόδιο Πατσίφικο» (λεηλασία από Έλληνες της κατοικίας ενός Πορτογαλλοεβραίου αγγλικής υπηκοότητας) και με αξιώσεις για ικανοποίηση και άλλων Άγγλων υπηκόων που είχαν υποστεί ζημιές από Έλληνες. Όταν η κυβέρνηση Αντ. Κριεζή, που έμεινε στην εξουσία από τον Δεκέμβριο του 1849 ως τον Μάιο του 1854 αρνήθηκε να ικανοποιήσει αμέσως τα αιτήματα του Άγγλου πρεσβευτή Ουάις σχετικά με τα ζητήματα αυτά, μοίρα του αγγλικού στόλου της Μεσογείου απέκλεισε τον Ιανουάριο του 1850 τα κυριότερα ελληνικά λιμάνια. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ευχάριστο γεγονός αποτέλεσε η αναγνώριση του αυτοκεφάλου της Ελληνικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον Ιούνιο του 1850. Ο Όθωνας θεώρησε την αίσια έκβαση του προβλήματος «ως εν των λαμπροτέρων συμβεβηκότων της βασιλείας».

***Δόν Πατσίφικο***