[ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ](http://historygym.blogspot.com/2012/12/23_16.html)

|  |
| --- |
| ***23 .* Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά το 19ο αιώνα** |
| **Εδαφικά όρια - Δημογραφία** |  Η έκταση της Ελλάδας υπήρξε περιορισμένη. Ο πληθυσμός ήταν επίσης περιορισμένος.         Ο αρχικός πληθυσμός ήταν 750.000 κάτοικοι.         Σταδιακά αυξήθηκε. Εκτός των ορίων της Ελλάδας ζούσαν διπλάσιοι Έλληνες. Κύρια αστικά κέντρα ήταν η Αθήνα, η Πάτρα, η Σύρος, αργότερα ο Πειραιάς.Σταδιακά η Σύρος συρρικνώθηκε, η Αθήνα και ο Πειραιάς  διογκώθηκαν. |
| **Οικονομία** |
| **Ο αγροτικός τομέας δέσποζε** |  Κυριαρχεί ο μικρός αγροτικός κλήρος. 5 εκατομμύρια στρέμματα των καλλιεργήσιμων γαιών αποτελούσαν οι εθνικές γαίες. Η διανομή των εθνικών γαιών χρόνιζε. Μεγάλο μέρος τους καταπατήθηκε. Τη διανομή των υπολειπομένων πραγματοποίησε ο Αλ. Κουμουνδούρος (1 871). Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας (1 881) δημιούργησε το πρόβλημα των τσιφλι­κιών, που ανήκαν ως τότε σε Τούρκους και καλλιεργούνταν από κολίγους. Έλληνες κεφαλαιούχοι τα αγόρασαν από τους Τούρκους ιδιοκτήτες τους νόμι­μα. Οι κολίγοι, όμως, πίστεψαν ότι η γη θα μοιραζόταν σε αυτούς. Έτσι επήλ­θε σύγκρουση μεταξύ αυτών και των τσιφλικάδων. Κύρια προϊόντα αγροτικά ήταν η σταφίδα, οι ελιές, τα καπνά και τα σιτηρά. Η καλλιέργεια της σταφίδας επεκτάθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα, κυρίως στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, λόγω της ευρωπαϊκής ζήτησης. Όταν οι πωλή­σεις δεν πήγαιναν καλά, δημιουργούνταν κρίσεις σοβαρές (σταφιδικές κρίσεις). |
| **Εμπόριο** |  Το εμπόριο ήταν σημαντικό, κυρίως το εξωτερικό. Εξαγόμενα προϊόντα: σταφίδα, λάδι κ.ά. Εισαγόμενα προϊόντα: υφάσματα, νήματα, δημητριακά (κυρίως σιτάρι) και αρ­γότερα άνθρακας, ξυλεία, μηχανήματα. |
| **Ναυτιλία** |  Η ναυτιλία υπήρξε κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Η Σύρος έως τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν το κύριο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας. Υποχώρησε μπροστά στην ανάπτυξη του Πειραιά. Η Πάτρα ήταν το κύριο λιμάνι εξαγωγής σταφίδας. |
| **Τραπεζικό σύστημα** |  Το τραπεζικό σύστημα αναπτύσσεται με την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ),το 1841. Έως το 1841 οι δανειοδότες ήταν ιδιώτες. Η ΕΤΕ έκοβε νόμισμα. |
| **Βιομηχανία** |  Η βιομηχανία αναπτύχθηκε αργά, επειδή:         υπήρχε έλλειψη κεφαλαίων, πρώτων υλών και καυσίμων, εργατικών χεριών,         η αγορά ήταν περιορισμένη,         εισάγονταν φτηνά αγροτικά προϊόντα. |
| **Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο** |  Επενδύεται στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση του 1873 και με τους      ευ­νοϊκούς όρους της τρικουπικής πολιτικής. Ήταν κυρίως ευκαιριακό. |
| **Γενικά** |  Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας ήταν χαμηλοί σε σχέση με τη δυτική Ευ­ρώπη, υψηλότεροι όμως σε σχέση με τα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο. |
| **Κοινωνία** |
| **Οι αγρότες** |  Ήταν η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων. Μικροϊδιοκτήτες καλλιεργούσαν με τις οικογένειες τα κτήματα τους. Οι κολίγοι ήταν ιδιαίτερη κατηγορία. |
| **Τα αστικά στρώματα** |  Αποτελούνταν από επιχειρηματίες ασχολούμενους με το εμπόριο, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις τράπεζες και από δημόσιους υπαλλήλους. Ενίσχυαν προοδευτικά την παρουσία τους. |
| **Οι εργάτες** |  Εμφανίζονται αργά λόγω υστέρησης της βιομηχανικής ανάπτυξης. Ζουν άθλια. |
| **Η μετανάστευση** |  Εντάθηκε το 19ο αιώνα προς τις παροικίες αρχικά, προς τις υπερατλαντικές χώρες αργότερα (σταφιδικές κρίσεις). |
| **Οι αγώνες των ακτημόνων της Θεσσαλίας** |  Πέρασαν από κρίσιμες φάσεις (Κιλελέρ, 1910, ένοπλη σύγκρουση). Ώθησαν στη διανομή των τσιφλικιών. |
| **Το εργατικό κίνημα** |  Οι πρώτες εργατικές απεργίες και τα έντυπα εργατικού προσανατολισμού εμ­φανίστηκαν τη δεκαετία του 1870. Οι σοσιαλιστικές ιδέες εμφανίζονται δειλά με πρωτεργάτες διανοούμενους. Πρωτοεορτάζεται η εργατική πρωτομαγιά (1891). |
| **Το γυναικείο ζήτημα** |  Συμπορεύτηκε με την αστικοποίηση. Η εκπαίδευση των γυναικών ήταν αναγκαία για την ένταξη τους στο κοινωνικό σώμα. |

Δημοσιεύτηκε 9th September 2015 από τον χρήστη [ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣ](http://www.blogger.com/profile/09965951808539168439)