ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

↓

επιτυχής αποκατάσταση & αφομοίωση προσφύγων (τιτάνιο έργο)

α. Αντικειμενικές δυσχέρειες

* δεινή οικονομική θέση χώρας
* πολιτικές περιστάσεις δεκαετιών 1920 - 1930
* ελλιπής κρατική οργάνωση
* τεράστιος αριθμός προσφύγων

β. Ε.Α.Π. → καθοριστικός ρόλος

* αποτελεσματικότητα
* διεθνής έλεγχος
* αποστασιοποίηση από ελληνική πολιτική ζωή
* υλικά μέσα & ανθρώπινο δυναμικό (παραχώρηση Ελληνικού κράτους)
* βιαστική, πρόχειρη, εμπειρική προσπάθεια, άμεσες ανάγκες, πολιτικές σκοπιμότητες

γ. Πρόσφυγες

* διαφορές κοινωνικής προέλευσης, πολιτιστικής παράδοσης, διαλέκτου ή γλώσσας
* γρήγορη ενσωμάτωση ευπόρων κατοίκων Μ. Ασίας, Αν. Θράκης
* αργή αφομοίωση πλειονότητας προσφύγων

(ψυχικά τραύματα, άγχος επιβίωσης & βελτίωσης ζωής, παράπονα κρατικής αντιμετώπισης & στάσης γηγενών)

* προσφυγική κριτική για ελληνικό κράτος

− παραβίαση βασικών δικαιωμάτων (Σύμβαση Λοζάνης)

− μερική αποζημίωση

− κατάληξη ανταλλαξίμων περιουσιών → πρόσφυγες, γηγενείς ακτήμονες, ευαγή ιδρύματα

* προβληματική διαχείριση μουσουλμανικής ακίνητης περιουσίας

(έλλειψη κτηματολογίου, ανυπαρξία τίτλων ιδιοκτησίας, δυσκολίες οριοθέτησης & περίφραξης)

* αλληλοκατηγορίες προσφύγων & γηγενών

− γηγενείς: ήθος προσφύγων (αστών), διασκέδαση, κοσμοπολίτικη συμπεριφορά ανδρών & γυναικών

− πρόσφυγες: χαμηλό μορφωτικό & πολιτιστικό επίπεδο γηγενών, ελληνικότητα προσφύγων

* διάσταση προσφύγων ⇔ γηγενών

1. Οικονομική ζωή → αγορά εργασίας, ιδιοκτησία γης, επιχειρηματικές δραστηριότητες
2. Πολιτική ζωή → ελληνική ιθαγένεια, πολιτικά δικαιώματα

→ βενιζελικοί ψηφοφόροι & πολιτευτές

→ μίσος αντιβενιζελικών & αντιβενιζελικού τύπου

3. Κοινωνική ζωή → προσφυγικοί συνοικισμοί − απομόνωση (λίγες σχέσεις & γάμοι)

→ πόλεις & χωριά − επικοινωνία (χώροι εργασίας, σχολείο, εκκλησία & γειτονιά) & μεικτοί γάμοι

ελάχιστες περιπτώσεις ανοικτής σύγκρουσης γηγενών ⇔ προσφύγων

υποτιμητική σημασία όρου «πρόσφυγας»

(μετά 1940) εξαφάνιση διαχωριστικών γραμμών