ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 19ος αι. - ΚΡΗΤΗ

* τουρκοκρατούμενη ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη
* υποκίνηση ή ανοχή ελληνικού κράτους
* συμμετοχή ενόπλων Μακεδόνων, Ηπειρωτών, Κρητών προσφύγων (εγκαταστημένων στην Ελλάδα)
* νέα προσφυγικά ρεύματα → Κρητική Επανάσταση 1866 – 69 (μεγαλύτερο ρεύμα)
* συμβολή στη σταθερή αύξηση πληθυσμού χώρας (διπλασιασμός 1840 – 1880)
* επιστροφή προσφύγων στις εμπόλεμες περιοχές (ηρεμία)

ΚΡΗΤΗ

1. μικρός αριθμός Κρητών προσφύγων → ελεύθερη Ελλάδα (1841 αποτυχία επανάστασης)
2. Κρητική Επανάσταση (1866 – 1869) → κήρυξη επανάστασης (Σφακιά 21/8/1866)

− μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα (β’ μισό 19ου αιώνα)

α. πρώτες κρητικές οικογένειες (Ιούνιος 1866) → Κύθηρα →Πειραιάς & Σύρος

− σύσταση Κεντρικής Επιτροπής υπέρ των Κρητών (Αθήνα & Σύρος) → ενίσχυση κρητικού Αγώνα

− ίδρυση επιτροπών (εξωτερικό) → ενίσχυση Αγώνα & περίθαλψη αμάχων προσφύγων

− Επιτροπή Λονδίνου & Αγγλοελληνική Επιτροπή (Αθήνα) → περίθαλψη 4.500 προσφύγων

β. Κρήτη → μεγάλα προβλήματα διαβίωσης (21/8/1866 – μέσα 1867)

− διαφυγή μικρού αριθμού αμάχων έως μέσα 1867 (ξένα πλοία)

− διακοπή μεταφοράς γυναικοπαίδων για μήνες (διαμαρτυρίες Οθωμ. αυτοκρατορίας)

γ. Κρήτη → μεγάλο προσφυγικό κύμα (1868)

− Φεβρουάριος 1868 → 10.000 πρόσφυγες στην Αθήνα

− καθημερινή έλευση μεγάλων αριθμών άμαχου πληθυσμού σε κακή κατάσταση

− κρατική αδυναμία σθεναρής στήριξης Κρητικής Επανάστασης

− κρατική αποτυχία αντιμετώπισης οξέος προσφυγικού προβλήματος

1. κρίσεις Κρητικού Ζητήματος → μικρότερη προσφυγική κίνηση & προσωρινός χαρακτήρας (επόμενες δεκαετίες)
2. 1895 ανακίνηση Κρητικού Ζητήματος
3. Κρητικό Ζήτημα (1895 – 1898) → καθοριστικά γεγονότα για Κρήτη & κύμα μικρής φυγής