**Ιστορία Γ' Γυμνασίου**

**Ερωτήσεις και απαντήσεις**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ**

**Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ**

**ΕΝΟΤΗΤΑ 5**

**Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.**

**Α. Οικονομικοί  και κοινωνικοί μετασχηματισμοί**

*1.Ποιες συγκυρίες ευνόησαν τους Έλληνες πλοιοκτήτες;*

*1.*    Η ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), με την οποία αξιοποίησαν τη ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), που επέτρεπε την ελεύθερη κίνηση πλοίων με ρωσική σημαία στα Στενά του Βοσπόρου.

2.  Οι ναπολεόντειοι πόλεμοι, που είχαν ως συνέπεια την περιορισμένη παρουσία αγγλικών και γαλλικών πλοίων στη Μεσόγειο.

*2. Ποια τα αποτελέσματα της ευνοϊκής συγκυρίας για τους Έλληνες;*

*1.*      Οι Έλληνες έλεγξαν σημαντικό μέρος του εμπορίου.

*2.*      Ελληνικές πόλεις (π.χ. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Σμύρνη, Χίος) αναπτύχθηκαν σε σημαντικά εμπορικά κέντρα.

*3.*      Ενισχύθηκαν οι ελληνικές παροικίες.

**Σημαντικοί κοινωνικοί μετασχηματισμοί.**

**3. Ποια η στάση της Ορθόδοξης εκκλησίας απέναντι στην επανάσταση;**

1.      Η ορθόδοξη εκκλησία εναντιωνόταν στις ιδέες του διαφωτισμού.

2.      Ορισμένοι, όμως, κληρικοί υιοθέτησαν τις διαφωτιστικές αντιλήψεις (π.χ. Ευγένιος Βούλγαρης).

**4. Τι γνωρίζετε για τους Φαναριώτες;**

1.      Ήταν Έλληνες από αρχοντικές οικογένειες που κατοικούσαν στο Φανάρι.

2.      Ήταν μορφωμένοι και καταλάμβαναν υψηλές θέσεις στην οθωμανική διοίκηση.

3.      Τον 18ο αι. διορίζονταν ηγεμόνες στις αυτόνομες παραδουνάβιες ηγεμονίες.

**5. Ποιος ήταν ο ρόλος των προεστών;**

1.      Διοικούσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες και συγκέντρωναν τους φόρους.

2. Είχαν πολιτική εμπειρία και μεγάλες περιουσίες.

2.      Είχαν μεγάλη πολιτική επιρροή στους τοπικούς Τούρκους αξιωματούχους.

**6. Πώς λειτουργούσαν οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες;**

1.      Βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση.

2.      Ενδιαφέρονταν για τη διάδοση των νεωτερικών ιδεών.

**7. Τι γνωρίζετε για τους κλέφτες;**

1.      Ήταν αγρότες που κατέφευγαν στα βουνά.

2.       Επιβίωναν με ληστείες.

3.      Οι αγροτικοί πληθυσμοί συχνά τους υποστήριζαν.

4.      Υμνήθηκαν στα δημοτικά τραγούδια ως πρότυπα ανυπότακτης στάσης.

**8. Τι ήταν οι αρματολοί;**

Ήταν ένοπλα σώματα οργανωμένα από την οθωμανική διοίκηση για την τήρηση της τάξης.

**9. Τι ξέρετε για τους αγρότες;**

1.      Ξεπερνούσαν το 80 % του πληθυσμού.

2.      Καλλιεργούσαν κρατικά ή ιδιωτικά κτήματα που ανήκαν σε Τούρκους.

3.      Η ζωή τους ήταν δύσκολη.

**10. Τι συνέβαινε με τους απασχολούμενους στο εμπόριο και τη ναυτιλία;**

     Αυξάνονταν με την ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου.

**Β.  Να αναφέρετε τα τρία κυριότερα προεπαναστατικά κινήματα εναντίον της οθωμανικής κυριαρχίας.**

**1.**    Το 1770 οργανώθηκε με ρωσική υποκίνηση επανάσταση,τα λεγόμενα «ορλοφικά», στην Πελοπόννησο που καταπνίγηκε.

**2.**    Ο Λάμπρος Κατσώνης, απεσταλμένος και αυτός της Ρωσίας, προσπάθησε να οδηγήσει σε εξέγερση τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου.

**3.**    Οι Σουλιώτες συγκρούστηκαν με τον Αλή πασά των Ιωαννίνων και υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

**Γ. Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός**

*1. Να δώσετε τον ορισμό του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.*

Ο νεοελληνικός διαφωτισμός ήταν ένα πνευματικό – ιδεολογικό κίνημα που επιδίωκε τη διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών μεταξύ των Ελλήνων με σκοπό την ιδεολογική προετοιμασία για τον αγώνα της ελευθερίας. Το κίνημα διαμορφώθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα και αναπτύχθηκε αρχικά στις παροικίες και σε ορισμένα μεγάλα εμπορικά κέντρα του ελληνισμού (Σμύρνη, Γιάννενα, Χίος).

*2. Ποιες ήταν οι  κύριες ιδέες των Ελλήνων διαφωτιστών;*

*1.*      Συνέδεσαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τον αγώνα για ελευθερία.

*2.*      Θεωρούσαν ότι η εκπαίδευση πρέπει να θεμελιωθεί στις φυσικές επιστήμες και να γίνεται στη λαϊκή γλώσσα.

*3. Ποια ήταν η αντίδραση των συντηρητικών λογίων στις ιδέες του διαφωτισμού;*

*1.*      Απέρριπταν τις διαφωτιστικές ιδέες.

*2.*      Συνέδεαν την εκπαίδευση με τη θρησκευτική παράδοση και την αρχαΐζουσα γλώσσα.

*4. Ποιοι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του νεοελληνικού διαφωτισμού  και ποιες οι αντιλήψεις τους;*

α) Ο**Ρήγας Φερραίος ή Βελεστινλής:**

1.    Πρότεινε τη δημιουργία μιας **«Ελληνικής Δημοκρατίας»** που θα απλωνόταν σε όλη τη Βαλκανική αντικαθιστώντας την Οθωμανική αυτοκρατορία και εξασφαλίζοντας **ισονομία** και [**ισοπολιτεία**](http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1&dq=) στους κατοίκους τηςμε το έργο του ***Νέα Πολιτική* *Διοίκηση*** ήταν έντονα επηρεασμένο από τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης και ειδικά από τη ριζοσπαστική της φάση

3.   Πλήρωσε με τη ζωή του το όραμά του.

β) Ο **Αδαμάντιος Κοραής:**

1.      Θεωρούσε ότι οι Έλληνες, για να κερδίσουν την ελευθερία τους, θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν.

2.      Στη γλώσσα δε δεχόταν αυτούσια τη δημοτική, αλλά θεωρούσε ότι έπρεπε να αφαιρεθούν από αυτήν κάποιες λαϊκές και ξένες λέξεις.

Επιπλέον το 1806, **ο Ανώνυμος** συγγραφέας του έργου **Ελληνική Νομαρχία** εμπνεόμενος από το όραμα του Ρήγα **υποστήριξε με πάθος ότι οι Έλληνες πρέπει να αγωνιστούν μόνοι τους για την ελευθερία τους.**

Άλλοι σημαντικοί διαφωτιστές ήταν οι:

**Ο** [**Ιώσηπος Μοισιόδακας**](http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/history/thema_21/07.html) και ο **Δημήτριος Καταρτζής**, θερμοί υπερασπιστές της χρήσης της λαϊκής γλώσσας,

ο **Κωνσταντίνος Κούμας,** μαχητικός υποστηρικτής της εισαγωγής νέων μεθόδων διδασκαλίας και ο ο ο **Θεόφιλος Καΐρης,** οπαδός των φιλελεύθερων ιδεών της γαλλικής επανάστασης.

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 6**

 **Τα επαναστατικά κινήματα των ετών 1820-1821 στην Ευρώπη**

 **Οι ευρωπαϊκοί λαοί αμφισβήτησαν από νωρίς τις αποφάσεις του συνεδρίου της Βιέννης (1815) διατυπώνοντας πολιτικές και εθνικές διεκδικήσεις.**

 **Πολιτικές διεκδικήσεις των λαών της Ευρώπης**

****

**** Εθνικές διεκδικήσεις προέκυψαν ως αποτέλεσμα της σταδιακής συνειδητοποίησης των [**εθνών**](http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/5204/Istoria_G-Gymnasiou_html-empl/index_glossario.html)

Στην Ευρώπη του 1815, πληθυσμοί που θεωρούσαν τους εαυτούς τους έθνη δεν διέθεταν

κράτη, είτε :

Α) γιατί ζούσαν σε μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες (κυρίως στην Αυστριακή και στην

 Οθωμανική)

Β) γιατί ζούσαν διάσπαρτοι σε διάφορα κράτη (γερμανικό, ιταλικό και πολωνικό έθνος).

Η επιδίωξη συγκέντρωσης όλων των ομοεθνών σε ένα κράτος γέννησε **την αρχή των**

**εθνοτήτων:**

Σύμφωνα με **την Αρχή των εθνοτήτων**

1. πληθυσμοί που ανήκουν στο ίδιο έθνος έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν ενιαίο κράτος και
2. πληθυσμοί έθνους διαφορετικού από εκείνο που αποτελεί την πλειονότητα των κατοίκων ενός κράτους έχουν το δικαίωμα να αποσχιστούν. (μειονότητες)

 **Τα όρια του κράτους πρέπει να συμπίπτουν με τα όρια του έθνους.**

 ****

**ΕΝΟΤΗΤΑ 7**

**Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες**

**Α. Η ίδρυση και η ανάπτυξη της Φιλικής Εταιρείας**

*1. Να δώσετε τον ορισμό της Φιλικής Εταιρείας:*

Η Φιλική Εταιρεία ήταν μια ***μυστική οργάνωση*** που σκοπό είχε να προετοιμάσει τον **ένοπλο αγώνα** για την ελευθερία των Ελλήνων.

Δημιουργήθηκε στην : **Οδησσό της Ρωσίας**

το **1814**

με πρωτεργάτες : **Σκουφάς, Τσακάλωφ, Ξάνθος, Αναγνωστόπουλος.**

*2. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε;*

*1.*      Η διασπορά του ελληνισμού σε μεγάλο γεωγραφικό χώρο.

*2.*      Η ανάγκη διατήρησης μεγάλης μυστικότητας.

*3.*      Η υπερνίκηση των δισταγμών των Ελλήνων.

*4.*      Η κινητοποίηση ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

*3. Ποιες ήταν οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για το έργο της;*

 1.      Τα εσωτερικά προβλήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

 2.      Η διάδοση των ιδεών της γαλλικής επανάστασης μεταξύ των Ελλήνων.

 *3.*      Η ωρίμανση του αιτήματος για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

*4. Ποια είναι τα στοιχεία  της οργάνωσής της;*

 *1. Ο*ργανωτικό πρότυπο μυστικών εταιρειών, όπως οι καρμπονάροι

*2.*      Δοκιμασία υποψηφίων μελών για κάποιο διάστημα.

 *3.*      Ένταξη στην οργάνωση και όρκος πίστης σε αυτήν.

*4.*      Προβλεπόμενη τιμωρία για τους παραβάτες ο θάνατος.

 *5.*      Χρήση ψευδώνυμων και επικοινωνία με κρυπτογραφικό αλφάβητο.

*5.Σε ποιους απευθυνόταν ώστε να γίνουν μέλη της;*

 1.      Αρχικά σε πλούσιους εμπόρους.

 2.      Έπειτα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

 3.      Γυναίκες γίνονταν δεκτές σπάνια.

*6. Ποια ήταν η ηγεσία της:*

 Η ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, **η Αόρατη Αρχή**, παρέμενε μυστική

Σκόπιμα, άφηναν να εννοηθεί ότι αποτελούνταν από ισχυρά πρόσωπα.

Καθώς ο καιρός περνούσε, οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, καταλαβαίνοντας ότι τα άσημα ονόματά τους δύσκολα θα ενέπνεαν τους συμπατριώτες τους, αποφάσισαν να αναθέσουν την ηγεσία σε ένα γνωστό Έλληνα.

Αρχικά, απευθύνθηκαν στον **Ιωάννη Καποδίστρια**, τότε υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, αλλά εκείνος αρνήθηκε θεωρώντας ότι οι συνθήκες δεν ήταν ακόμη ώριμες για επανάσταση.

Τελικά, η ηγεσία ανατέθηκε στον **Αλέξανδρο Yψηλάντη**, ανώτερο αξιωματικό του ρωσικού στρατού, που τότε ανακηρύχθηκε Γενικός Επίτροπος της Αρχής.

**Β. Η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις Ηγεμονίες**

**Η επανάσταση αποφασίστηκε να ξεκινήσει από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες (σημερινή Ρουμανία)**

*1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η επανάσταση ξεκίνησε από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες;*

1.      Δεν υπήρχε εκεί οθωμανικός στρατός.

2.      Η περιοχή ήταν κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

3.      Θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επανάσταση διάφοροι Βαλκάνιοι ηγέτες.

*2. Πότε έχουμε την έναρξη της επανάστασης, πού και από ποιον;*

Ο **Υψηλάντης** κήρυξε την επανάσταση στο **Ιάσιο** της Βλαχίας στις **24 Φεβρουαρίου**του**1821**.

*3. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε το κίνημα του Υψηλάντη;*

1.      Οι πλούσιοι Έλληνες των Ηγεμονιών δεν βοήθησαν.

2.      Η στρατολόγηση δεν προχωρούσε

3.      Ο Τσάρος αποκήρυξε την επανάσταση και επέτρεψε την είσοδο τουρκικού στρατού για την

 καταστολή της.

4.      Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ αναγκάστηκε να αφορίσει τους επαναστάτες.

*5.*      Ο τοπικός ηγέτης Βλαντιμηρέσκου θεωρήθηκε προδότης και εκτελέστηκε.

*4. Ποιο είναι το τέλος της επανάστασης στις Ηγεμονίες;*

Μετά την ήττα στο Δραγατσάνι ο Υψηλάντης συνελήφθη στην Αυστρία, και η επανάσταση απέτυχε.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 8**

**Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)**

**Το Φεβρουάριο του 1821 ξεσπά η επανάσταση στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες**

**με σοβαρά προβλήματα έτσι**

 **Το Μάρτιο του 1821 η επανάσταση ξεσπά στην Πελοπόννησο (Μοριάς) (Νότια Ελλάδα)**

1. **Γιατί ήταν ευνοϊκή η συγκυρία στη νότια Ελλάδα για την επιτυχία της επανάστασης;**

 **Οι προϋποθέσεις ήταν σαφώς καλύτερες στον νότιο ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα εκεί:**

1. οι ελληνικοί πληθυσμοί ήταν πυκνότεροι
2. η παρουσία οθωμανικού στρατού δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή
3. μεγάλο μέρος των οθωμανικών δυνάμεων ήταν απασχολημένο στον πόλεμο εναντίον του Αλή πασά της Ηπείρου
4. πολυάριθμοι Φιλικοί προετοίμαζαν κι ανέμεναν τον ξεσηκωμό
5. υπήρχαν ένοπλα σώματα Ελλήνων (κλέφτες)
6. υπήρχαν ελληνικά εμπορικά σκάφη (εφοδιασμένα με κανόνια)
7. πολλοί Έλληνες διέθεταν σημαντική εμπειρία ένοπλων συγκρούσεων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα
8. τα ορεινά εδάφη της Πελοποννήσου και της Στερεάς διευκόλυναν τον κλεφτοπόλεμο.

**2. Ποιες ήταν οι επαναστατικές εστίες;**

Επαναστατικές εστίες

Θεσσαλία – Μακεδονία (πεδινές) Θράκη – Κύπρος – Μ. Ασία = **άμεση καταστολή**

Πελοπόννησος – Στερεά Ελλάδα - Νησιά Αιγαίου = **εδραίωση της επανάστασης**

Οργάνωση δυνάμεων επαναστατών: αποτελούνταν από αγωνιστές που ακολουθούσαν κάποιον

 οπλαρχηγό δίχως να υπάρχει κεντρική ηγεσία.

**3. α) Πού κατεστάλη άμεσα η επανάσταση και β) πού εδραιώθηκε;**

**α) Κατεστάλη άμεσα:**

1.      σε περιοχές που ήταν πεδινές,

2.      σε περιοχές όπου ήταν εύκολο να φτάσει ο οθωμανικός στρατός.

**β) Η επανάσταση εδραιώθηκε**

 σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου.

**4. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της;**

**Στεριά**: Θ. Κολοκοτρώνης, Γ. Καραϊσκάκης, Οδυσ. Ανδρούτσος, Μ. Μπότσαρης

**Θάλασσα**: Κων/νος Κανάρης, Ανδρ. Μιαούλης

**Γυναίκες**: Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους

**Η φάση των επιτυχιών (1821-1824)**

**Τα γεγονότα με χρονολογική σειρά**

Περιορισμός των Τούρκων στα τοπικά φρούρια

Κατάληψη σημαντικών πόλεων της Πελοποννήσου, π.χ. Πάτρα, Καλαμάτα.

**Τούρκοι : σκληρά αντίποινα σε βάρος Ελλήνων αμάχων (και απαγχονισμός**

**πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄).**

Παρεμπόδιση τουρκικών στρατευμάτων σε διάφορα σημεία της Στερεάς Ελλάδας από οπλαρχηγούς, όπως ο Ανδρούτσος και ο Αθ. Διάκος.

Άλωση της Τριπολιτσάς με επικεφαλής τον Θ. Κολοκοτρώνη (23/9/1821)

**Τούρκοι : Πάσχα 1822: κατάληψη και σφαγή του ελληνικού πληθυσμού της Χίου (23.000 νεκροί -**

**47.000 αιχμάλωτοι)**

Η  ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο από τον Κανάρη.

διάλυση της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια της Αργολίδας (25-28 Ιουλίου 1822)

(Θ. Κολοκοτρώνης)

**Τούρκοι : ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ( (ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ)**

**Αιγυπτιακός στρατός κατέπνιξε την επανάσταση στην Κρήτη και κατέστρεψε την Κάσο,**

**ενώ τουρκικές δυνάμεις έκαναν το ίδιο στα ψαρά.**

Ναυμαχία του Γέροντα (29 Αυγούστου 1824- κοντά στο Φαρμακονήσι, απέναντι από τη Λέρο και την Κάλυμνο)

Ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Ανδ. Μιαούλη κατάφεραν ισχυρό χτύπημα στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

 **ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ:**

παρεμπόδιζαν τις κινήσεις του τουρκικού στόλου

υποστήριζαν τις χερσαίες δυνάμεις

συμμετείχαν στην πολιορκία παραλιακών φρουρίων

**5. Ποιες ήταν οι ελληνικές επιτυχίες;**

1. Ο περιορισμός των Τούρκων στα τοπικά φρούρια
2. Η κατάληψη σημαντικών πόλεων της Πελοποννήσου, π.χ. Πάτρα, Καλαμάτα.
3. Η παρεμπόδιση τουρκικών στρατευμάτων σε διάφορα σημεία της Στερεάς Ελλάδας από
4. οπλαρχηγούς, όπως ο Ανδρούτσος και ο Αθ. Διάκος.
5. Η άλωση της Τριπολιτσάς με επικεφαλής τον Θ. Κολοκοτρώνη (23/9/1821)
6. Η  ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο από τον Κανάρη.
7. διάλυση της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια της Αργολίδας (25-28 Ιουλίου 1822)
8. (Θ. Κολοκοτρώνης)
9. Ναυμαχία του Γέροντα (29 Αυγούστου 1824- κοντά στο Φαρμακονήσι, απέναντι από τη Λέρο και την Κάλυμνο)
10. Ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Ανδ. Μιαούλη κατάφεραν ισχυρό χτύπημα στον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

**6. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των Τούρκων:**

**1.**    Τα αντίποινα σε βάρος αμάχων σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κ.ά..

**2.**     Ο απαγχονισμός του πατριάρχη Γρηγόριος Ε΄.

**3.**     Η κατάληψη της Χίου και η σφαγή του ελληνικού πληθυσμού της.

**4.**    Η συμμαχία του σουλτάνου με τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Μοχάμετ Άλι.

**5.**     Η καταστολή της επανάστασης στην Κρήτη.

**6.**     Η καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών.

**Η φάση της κάμψης (1825-1827)**

 **7. Ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα στη φάση της κάμψης της επανάστασης;**

1. Αποβίβαση του Ιμπραήμ, γιου του Μοχάμετ Άλι, στην Πελοπόννησο ο οποίος μπήκε

 επικεφαλής ενός καλά οργανωμένου τακτικού στρατού

1. Εκδήλωση εμφυλίου πολέμου μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών.
2. Ανακατάληψη μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου από τον Ιμπραήμ. Η ηρωική προσπάθεια του Παπαφλέσσα να τον σταματήσει (μάχη στο Μανιάκι, 20 Μαΐου 1825) δεν είχε αποτέλεσμα.
3. Η πολιορκία και η ηρωική έξοδος στο Μεσολόγγι που κατέληξε σε σφαγή.

**Πολιορκία Μεσολογγίου Απρ 1825 - Απρ 1826 → ηρωική έξοδος νύχτα 10ης-**

 **11ης Απρ 1826.**

1. Ελληνικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Γ. Καραϊσκάκη πραγματοποιούσαν ακόμη επιχειρήσεις.
2. Θάνατος του Γ. Καραϊσκάκη και κατάληψη Ακρόπολης από τους Τούρκους.

 **→ Η επανάσταση μοιάζει να σβήνει.**

**8. Ποια είναι η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στην επανάσταση το 1827 και ποια η σημασία της;**

**Οι Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) αποφάσισαν την ειρήνευση και τη δημιουργία Ελληνικού Κράτους**

**(συνθήκη του Λονδίνου, 6 Ιουλίου 1827).**

**Η απόφαση αυτή άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα του ελληνικού ζητήματος.**

**ΕΝΟΤΗΤΑ 9**

**Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους**

**Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα**

***1.Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να εδραιωθεί η επανάσταση***

1.ανεφοδιασμός των στρατευμάτων,

2.οργάνωση των περιοχών που απελευθερώνονταν,

3.διαχείριση των «εθνικών γαιών» ή «εθνικών κτημάτων».

***2.Τι ήταν οι τοπικοί οργανισμοί και ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι από αυτούς;***

Οι τοπικοί οργανισμοί ήταν ένα είδος τοπικών κυβερνήσεων, που ελέγχονταν κυρίως από τους προεστούς, τους Φαναριώτες και τους ιεράρχες.

Οι πιο σημαντικοί τοπικοί οργανισμοί ήταν:

·      Η *Πελοποννησιακή Γερουσία /* προεστοί.

·      Η *Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος /* Αλ. Μαυροκορδάτος.

·      Ο *Άρειος Πάγος* / ανατολική Στερεά / Θ. Νέγρης.

***3.Ποιες είναι οι δύο κοινωνικοπολιτικές ομάδες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του αγώνα για τη διαχείριση της εξουσίας;***

 A) *οι οπλαρχηγοί και οι Φιλικοί*

 B) *οι προεστοί, οι αρχιερείς και οι Φαναριώτες*

***4.Γιατί και πώς φτάσαμε στην Α΄Εθνοσυνέλευση;***

α) εξαιτίας της ανάγκης να υπάρχει ενιαία διεύθυνση του αγώνα, κατάργησαν τις τοπικές διοικήσεις

β) έγιναν εκλογές για ανάδειξη παραστατών, δηλαδή εκπροσώπων του λαού που θα

 αποτελούσαν την Εθνική Συνέλευση.

***5. Πού και πότε έγινε η  Α΄ Εθνοσυνέλευση\* και ποιες οι αποφάσεις της;***

**Επίδαυρος /  Δεκέμβριος του 1821 -  Ιανουάριος του 1822:**

·      Διακήρυξε ότι η επανάσταση ήταν εθνική και όχι κοινωνικοανατρεπτική.

·      Όρισε ως διοίκηση της επανάστασης δύο σώματα:

α) το *Εκτελεστικό* (πενταμελής κυβέρνηση με πρόεδρο τον Αλ. Μαυροκορδάτο).

β) το *Βουλευτικό* (είχε 70 μέλη και πρόεδρο τον Δ. Υψηλάντη).

·      Ψήφισε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα, το *σύνταγμα της Επιδαύρου*.

***6.Από πού επηρεάστηκε και τι προέβλεπε το σύνταγμα της Επιδαύρου:***

1.    Ήταν έντονα επηρεασμένο από τα συντάγματα της γαλλικής επανάστασης.

2.    Διακήρυττε την ελληνική ανεξαρτησία

3.    Θέσπιζε ως πολίτευμα την αβασίλευτη δημοκρατία.

***7.Πού και πότε έγινε η Β΄Εθνοσυνέλευση\* και ποιες οι αποφάσεις της;***

**Άστρος της Κυνουρίας / Μάρτιος - Απρίλιος του 1823:**

1.         Ενέκρινε μια τροποποιημένη εκδοχή του συντάγματος της Επιδαύρου.

2.         Κατάργησε όλους τους τοπικούς οργανισμούς.

3.         Κατάργησε το αξίωμα του αρχιστράτηγου (το έφερε ο Θ. Κολοκοτρώνης).

4.         Όρισε πρόεδρο του εκτελεστικού τον Μαυρομιχάλη και του Βουλευτικού τον Μαυροκορδάτο.

**Ο εμφύλιος πόλεμος**

***8.Ποιες ήταν οι  αιτίες της εμφύλιας διαμάχης:***

1.         Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους Έλληνες για τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας (πρόκριτοι,

 ιεράρχες, Φαναριώτες – οπλαρχηγοί, Φιλικοί).

2.         Οι τοπικιστικές αντιθέσεις

3.         Οι διαφωνίες για τη διαχείριση των χρημάτων από το δάνειο που είχε συναφθεί στην

 Αγγλία

4.         Οι προσωπικές αντιπαλότητες και φιλοδοξίες

***9.Ποιες ήταν οι δύο φάσεις του εμφυλίου πολέμου και πώς εξελίχθηκαν;***

*Α.Πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου (φθινόπωρο 1823 – καλοκαίρι 1824):*

Συγκρούστηκαν δύο παρατάξεις με επικεφαλής το Θ. Κολοκοτρώνη (αντιπρόεδρος του Εκτελεστικού) και τον Αλ. Μαυροκορδάτο (πρόεδρος του Βουλευτικού) à Οι πιο ισχυροί πρόκριτοι της Πελοποννήσου και της Ύδρας υποστήριξαν τον Μαυροκορδάτο και ο Κολοκοτρώνης υποχώρησε.

*Β.Δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου (Ιούλιος 1824 – Ιανουάριος 1825):*

Ο Μαυροκορδάτος και οι Υδραίοι συμμάχησαν με τον Ι. Κωλέττη που επηρέαζε  οπλαρχηγούς της Στερεάς Ελλάδας και απέκλεισαν τους Πελοποννήσιους από την εξουσία à Τους ανάγκασαν να συνθηκολογήσουν και φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη και τον Ανδρούτσο.

***10.Πού και πότε έγινε η  Γ’ Εθνοσυνέλευση\* και ποιες οι αποφάσεις της;***

**Τροιζήνα  / Άνοιξη του 1827:**

1. Εξέλεξε **Κυβερνήτη** της Ελλάδας για επτά χρόνια τον **Ι. Καποδίστρια.**
2. Ψήφισε το **Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας**, το οποίο :

α) διαπνεόταν από φιλελεύθερες αντιλήψεις και

β) ήταν το πιο δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής του.

**\*Εθνοσυνελεύσεις** ονομάζονταν στην Ελλάδα σώματα αντιπροσώπων που αντιπροσώπευαν το έθνος, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις.

Στην αρχή του Ελληνικού κράτους, εθνοσυνελεύσεις ονομαζόταν όλα τα σώματα αντιπροσώπων.

Αργότερα εθνοσυνελεύσεις ονομαζόταν τα περισσότερα σώματα των **εκλεγμένων** αντιπροσώπων και αναφέρονταν με το όνομα «Βουλή»,

Με τη λέξη εθνοσυνέλευση ή «εθνική συνέλευση» χαρακτήριζαν ορισμένα μόνο σώματα με ειδικό και σημαντικό ρόλο όπως **την ψήφιση**[**Συντάγματος**](https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1)**.**

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 10**

 **Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη**

**Ελληνική επανάσταση και ευρωπαϊκή διπλωματία (1821-1830)**

***1.Γιατί ήταν αρνητική η διεθνής συγκυρία;***

1.    Στόχος των ευρωπαϊκών δυνάμεων ήταν η διαμόρφωση μιας ισορροπίας δυνάμεων, ενός

 status quo, που θα απέτρεπε στο μέλλον τις συγκρούσεις.

2.    Η Ευρώπη βίωνε την Παλινόρθωση.

3.    Η ελληνική επανάσταση ήταν μια συνιστώσα του *ανατολικού ζητήματος*.

***2.Ποιες είναι οι διπλωματικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης από το 1821 έως το 1825;***

1. 1821-1822: καταδίκη της ελληνικής επανάστασης από τις Δυνάμεις που δεν ήθελαν τη

 διάλυση του οθωμανικού κράτους, γιατί φοβούνταν ότι αυτό θα προκαλούσε προβλήματα

 μεταξύ τους

1. Με παρεμβάσεις του Καποδίστρια, υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας, η ευρωπαϊκή

 πολιτική γίνεται πιο ευνοϊκή για τους Έλληνες

1. Ακολουθεί η στροφή του Άγγλο υπουργού Εξωτερικών Τζόρτζ Κάνιγκ, που αναγνώρισε

 τους Έλληνες ως εμπόλεμη δύναμη

1. Αντιδρά η Ρωσία με την πρόταση του σχεδίου των τριών τμημάτων, το οποίο

 απορρίφθηκε

5.    Η κυβέρνηση προχωρά στη λήψη δύο δανείων από αγγλικές τράπεζες

6.    Υπογραφή από τους Έλληνες της *πράξης προστασίας* από τους Άγγλους

7.    Δημιουργήθηκαν τρία κόμματα που συνδέονταν με τις Δυνάμεις, το αγγλικό, το γαλλικό και

 το ρωσικό

**Το κίνημα του φιλελληνισμού (sos)**

***3.Να δώσετε τον ορισμό του φιλελληνισμού.***

Ο φιλελληνισμός ήταν ένα κίνημα συμπαράστασης στους Έλληνες και στρεφόταν εναντίον τόσο της οθωμανικής απολυταρχίας, όσο και της Ιερής συμμαχίας.

***4.Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες ανάπτυξης του φιλελληνισμού;***

1.    ο φιλελευθερισμός και ο ριζοσπαστισμός της γαλλική επανάστασης,

2.    ο θαυμασμός των Ευρωπαίων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,

3.    ο αποτροπιασμός για τις βιαιότητες των Τούρκων,

4.    η συγκίνηση από τις ελληνικές επιτυχίες.

***5.Ποια είναι η  προσφορά του φιλελληνισμού;***

1.    οικονομική ενίσχυση,

2.    ηθική συμπαράσταση,

3.    προσωπική συμμετοχή φιλελλήνων στον Αγώνα.

***6.Ποιες εξελίξεις οδήγησαν από το 1826 έως το 1820 στην ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους;***

1.    Απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων να λύσουν το ελληνικό ζήτημα.

2.    Ένοπλη επέμβασή τους στη ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου οι στόλοι των τριών Δυνάμεων

 σύντριψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

3.    Ήττα του σουλτάνου στο ρωσοτουρκικό πόλεμο και αποδοχή από τον σουλτάνο των

 αποφάσεων των Δυνάμεων με τη συνθήκη της Αδριανούπολης.

4.    **1830: υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου**, με την οποία οι Δυνάμεις αποφάσισαν την

 ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και επέλεξαν ως ηγεμόνα του τον Λεοπόλδο του

 Σαξ-Κόμπουργκ, αλλά ο ίδιος δεν αποδέχτηκε την εκλογή του.