**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.**

 Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: | ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: |
| 1. Επέκταση του ευρωπ. εμπορίου στην Ανατολή2. Αποστροφή των Τούρκων για εμπόριο και ναυτιλία3. Η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774) 🢡ελεύθερη ναυσιπλοΐα για τα ελλην. πλοία4. Οι ναπολεόντειοι πόλεμοι ⇨ περιορισμένη παρουσία αγγλογάλλων στη Μεσόγειο. | -οικονομική πρόοδος των Ελλήνων κ.α. εμπόρων και καραβοκύρηδων-ανάπτυξη σημαντικών πόλεων🠂εμπορικά κέντρα-ενίσχυση των ελληνικών παροικιών |

ΚΟΙΝΩΝΙΑ:

1. Η **ορθόδοξη εκκλησία** (με λίγες εξαιρέσεις) αντίθετη στις ιδέες του Διαφωτισμού.
2. Οι **Φαναριώτες:** Έλληνες γλωσσομαθείς – υψηλόβαθμα στελέχη στην τουρκική διοίκηση, συχνά ηγεμόνες στη Μολδοβλαχία
3. **Προεστοί**: διοικούσαν τις ελληνικές κοινότητες, διέθεταν περιουσία, πολιτική εμπειρία κι επιρροή στους Τούρκους αξιωματούχους.
4. **Έμποροι & καραβοκύρηδες:** πλούτιζαν κι ενδιαφέρονταν έμπρακτα για τη διάδοση των νέων ιδεών του Διαφωτισμού (κυρίως οι έμποροι των παροικιών).
5. **Κλέφτες:** ανυπότακτοι αγρότες που κατέφευγαν στα βουνά, ζούσαν από ληστείες και υμνήθηκαν από το λαό.
6. **Αρματολοί:** ένοπλα σώματα στην υπηρεσία των Τούρκων, που συχνά γίνονταν κλέφτες.
7. **Αγρότες:** το 80% του ελληνικού πληθυσμού, ζωή δύσκολη.
8. **Ναύτες κι εργαζόμενοι στο εμπόριο:** αυξάνονταν σταδιακά ανάλογα με την ανάπτυξη εμπορίου & ναυτιλίας.

 ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ⭢ ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Α. Ορλωφικά (1770), με ρωσική υποκίνηση στην Πελοπόννησο

Β. κίνημα του Λ. Κατσώνη στο Αιγαίο

Γ. αγώνες των Σουλιωτών κατά του Αλή πασά έως το 1803, οπότε διώχνονται.

  **ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ μέσα 18ου αιώνα:**

**Πνευματικό κίνημα που διέδιδε τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στους Έλληνες με σκοπό να τους αφυπνίσει και να τους προετοιμάσει ιδεολογικά για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.**

*Φορείς*: έμποροι, ταξιδευτές, παροικιακός ελληνισμός.

Οι Έλληνες Διαφωτιστές 🡪αρχαίο ελλ. πνεύμα, ελευθερία, εκπαίδευση, θετικές επιστήμες, λαϊκή γλώσσα.

Υπήρχαν όμως και αντιδράσεις: Έλληνες συντηρητικοί λόγιοι της εκκλησίας, υποστηρικτές της αρχαΐζουσας, πολέμιοι του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Σημαντικές μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Ρήγας Βελεστινλής ‘‘Νέα Πολιτική Διοίκηση’’

Ανώνυμος «Ελληνική Νομαρχία»

Κοραής ⭢φιλελεύθερες ιδέες Γαλλ. Επανάστασης, ανάγκη εκπαίδευσης, γλώσσα – μέση οδός.

 ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ:

Μοισιόδακας, Καταρτζής, Κούμας, Καΐρης κ.α.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 6**

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

 α) Πολιτικές διεκδικήσεις

Μετά το συνέδριο της Βιέννης (1815)🞼  3 πολιτικά ρεύματα στην Ευρώπη:

* 1. Μετριοπαθείς φιλελεύθεροι 🡢 συνταγματική μοναρχία
	2. Ριζοσπάστες δημοκρατικοί 🡢 αβασίλευτη δημοκρατία
	3. Σοσιαλιστές 🡢 οικονομική και πολιτική ισότητα όλων

οι πληθυσμοί που είχαν συνείδηση ότι ανήκαν σε ένα έθνος επεδίωκαν να δημιουργήσουν ένα δικό τους κράτος, ένα κράτος - έθνος

 β) Εθνικές διεκδικήσεις: α) από έθνη που δε διέθεταν κράτος και β) από έθνη που ζούσαν κάτω από το ζυγό μεγάλης πολυεθνικής αυτοκρατορίας.

***Αρχή των εθνοτήτων*** 🠂 τα όρια του κράτους πρέπει να συμπίπτουν με τα όρια του έθνους

Πηγές: α) από τη γαλλική επανάσταση [το έθνος πηγή όλων των εξουσιών]

 β) από αντίδραση εναντίον των Γάλλων κατακτητών (άρνηση γαλλ. κυριαρχίας επί Ναπολέοντα)

Η αντίληψη ότι **το έθνος είναι διαχρονική κοινότητα** βασίστηκε:

* Στην ιστορία (κοινό παρελθόν)
* Στη γλώσσα ως μέσο για τη διαμόρφωση κι ενδυνάμωση του εθνικού αισθήματος κυρίως σε συνθήκες ξένης κυριαρχίας
* Στη θρησκεία κυρίως σε συνθήκες αλλόθρησκου κατακτητή.

 γ) Οι επαναστάσεις των ετών 1820 – 1821 στη Νότια Ευρώπη

1. **Ισπανία** (1820), αίτημα: επαναφορά του συντάγματος, γαλλικός στρατός κατέπνιξε την επανάσταση, μιμητές στη Λατινική Αμερική.
2. **Ιταλία** (1820-21) Καρμπονάροι- επαναστάτες στη Ν. Ιταλία διεκδίκησαν απαλλαγή από την αυστριακή κατοχή και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Αποτυχία. Μιμητές στο Πεδεμόντιο.
3. **Ελλάδα** (1821) 🠂 κίνημα εθνικοαπελευθερωτικό, δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

**🞼** συνέδριο της Βιέννης: μετά τη γαλλική επανάσταση και την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό (1815)

* Επαναχάραξη συνόρων
* Ανασυγκρότηση απολυταρχίας **🠂** Παλινόρθωση
* Καταστολή επαναστατικών ιδεών και κινημάτων με τη χρήση βίας
* Ίδρυση «Ιερής Συμμαχίας» 5 μέλη: Αγγλία, Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία και Γαλλία.

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 7**

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

α. Η ίδρυση και η ανάπτυξη της Φιλικής Εταιρείας

* **μυστική οργάνωση**
* **1814 στην Οδησσό**
* **πρωτεργάτες: Σκουφάς, Τσακάλωφ, Ξάνθος, Αναγνωστόπουλος**
* **σκοπός:προετοιμασία των Ελλήνων για ένοπλο αγώνα για ελευθερία**

 **Φιλική Εταιρεία:**

**-** Ανάγκη πολύ καλής οργάνωσης

* **Η διασπορά του ελληνισμού σε ευρύ γεωγραφικό χώρο**
* **Η ανάγκη να τηρηθεί πλήρης μυστικότητα**
* **Οι προηγούμενες αποτυχίες**
* **Τα διαφορετικά συμφέροντα των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων**

**Συνθήκες δυσμενείς-**

**Δυσκολίες:**

* **η παραλυσία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας**
* **η διάδοση των ιδεών της γαλλ. Επανάστασης**
* ώριμες συνθήκες

**Συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξή της:**

**Στάδια ανάπτυξής της:**

- Η οργάνωσή της: 🞍 Κατά το πρότυπο άλλων μυστικών εταιρειών

🞍 Στάδια δοκιμασίας των μελών

🞍 Χρήση ψευδωνύμων και κρυπτογραφικού αλφάβητου

🞍 Όρκος των Φιλικών

- Τα μέλη της: Αρχικά απευθυνόταν σε πλούσιους εμπόρους

 Αργότερα απευθύνθηκε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

- Η ηγεσία της: ⮞ Η ηγεσία της Φ.Ε., η «Αόρατη Αρχή» ⭢ μυστική

 ⮞ Απευθύνθηκαν στον Καποδίστρια

 ⮞1820: Γενικός Επίτροπος της Αρχής: Αλέξανδρος Υψηλάντης.

β. Η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις Ηγεμονίες

**Λόγοι επιλογής των Ηγεμονιών**:

* **Δεν υπήρχε σε αυτές τουρκικός στρατός**
* Ελπίδα βοήθειας από τη γειτονική Ρωσία
* Προσέγγιση άλλων βαλκάνιων ηγετών

**Κήρυξη**: 24 Φεβρουαρίου 1824:Κήρυξη της επανάστασης στο Ιάσιο από τον Υψηλάντη / προκηρύξεις

**Τα προβλήματα**: 1) άρνηση Ελλήνων των Ηγεμονιών να βοηθήσουν οικονομικά

 2) η στρατολόγηση δεν προχωρούσε

 3) ο Τσάρος αποκήρυξε την επανάσταση

 4) ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ αφόρισε τους επαναστάτες

 5) ο Βλαντιμηρέσκου εκτελέστηκε από Φ.Ε. ως προδότης ……… κ.α.

**Συνέχιση και τέλος:**

Ήττα στο Δραγατσάνι (7-6-18212)- Ιερός Λόχος - θυσία στη μονή Σέκκου (Γρ. Ολύμπιος, Ιωαν. Φαρμάκης)- Αποτυχία.

****

****

****

****

****

****

****

****

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 8**

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

 **α. Η ευνοϊκή συγκυρία:** Η ελληνική επανάσταση έγινε και εδραιώθηκε στη νότια Ελλάδα, γιατί εκεί υπήρχαν:

1. πυκνοί ελληνικοί πληθυσμοί
2. περιορισμένος αριθμός οθωμανικού στρατού (λόγω απόστασης από Κων/πολη)
3. αποστολή οθωμανικών δυνάμεων ▶ Αλή πασά της Ηπείρου
4. ευρεία προετοιμασία από τους Φιλικούς
5. ένοπλα σώματα Ελλήνων (κλέφτες, αρματολοί)
6. πολεμική εμπειρία πολλών Ελλήνων στην ξηρά (στο στρατό του Αλή πασά, στον αγγλικό στρατό των Επτανήσων) και τη θάλασσα (υποχρεωτική ναυτολογία στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, στην αντιμετώπιση ή συμμετοχή σε πειρατείες)
7. εφοδιασμένα με κανόνια ελληνικά πλοία
8. διαμόρφωση του εδάφους (εδάφη ορεινά και δύσβατα )

Μάρτιος 1821: στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα.

Σταδιακά:προς Βορρά (από Ήπειρο ως Θράκη),

προς Νότο (Κρήτη), προς Ανατολή (Μ. Ασία, Κύπρο).

Εδραιώθηκε στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και νησιά του Αιγαίου.

 **β. Επαναστατικές εστίες:**

 **γ. Πρωταγωνιστές:** όσοι διέθεταν ανδρεία και ηγετικές ικανότητες ξεχώρισαν ως οπλαρχηγοί

στη στεριά: Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Μπότσαρης, Ανδρούτσος κ.α.

στη θάλασσα: Μιαούλης, Κανάρης κ.α.

ανάμεσά τους και κάποιες γυναίκες (Μπουμπουλίνα, Μ. Μαυρογένους).

 **δ. Η φάση των επιτυχιών (1821 - 1824)**

* κατάληψη τουρκικών φρουρίων και πόλεων (Αίγιο, Καλαμάτα, Πάτρα….)🢡σκληρά αντίποινα των Τούρκων κατά των Ελλήνων αμάχων σε Κων/πολη, Σμύρνη, Θράκη, Κύπρο κ.α. και απαγχονισμός του πατριάρχη Γρηγορίου Ε’
* Μάχες στην Αλαμάνα, Γραβιά, Βασιλικά κ.α., άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεμβρίου 1821) με Κολοκοτρώνη
* επαναστατική δράση του ελληνικού ναυτικού: παρεμπόδιση τουρκικού στόλου, πολιορκίες τουρκικών φρουρίων, ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων.
* μετά τις ελληνικές επιτυχίες 🢡 τουρκική αντεκδίκηση οι σφαγές της Χίου (1822) 🢡απάντηση Κανάρη
* αναχαίτιση της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια (Ιούλιος 1822)
* ναυμαχία του Γέροντα (1824) με Μιαούλη νίκη επί του τουρκοαιγυπτιακού στόλου.

 **ε. Φάση της κάμψης (1825 - 1827)**

* σύμπραξη τουρκικού και αιγυπτιακού στρατού (Ιμπραήμ) 🠚 ανακατάληψη της Πελοποννήσου
* καταστολή της επανάστασης σε Κρήτη
* καταστροφή Κάσου καιΨαρών
* μάχη στο Μανιάκι – θάνατος Παπαφλέσσα (1825)
* 2η πολιορκία Μεσολογγίου (Απρ. 1825- Απρ. 1826) – ηρωική και τραγική έξοδος με σφαγή των αμάχων
* κατάληψη Ακρόπολης από τους Τούρκους (1827) θάνατος Καραϊσκάκη.

🙢 Οι Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) αποφασίζουν ειρήνευση και δημιουργία ελληνικού κράτους 🡢 **συνθήκη Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827).**

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 9**

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

 **Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα**

α. ανεφοδιασμό του ελληνικού στρατού

β. συνέχιση του πολέμου

γ. πολιτική οργάνωση των απελευθερ. περιοχών

δ. διαχείριση των εθνικών γαιών

δ.

**ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ένα είδος τοπικών κυβερνήσεων με στόχους:**

* Ελέγχονταν από: προεστούς, Φαναριώτες, ιεράρχες
* Οι πιο σημαντικοί: Πελοποννησιακή Γερουσία

 Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδας 🠞 Αλεξ. Μαυροκορδάτος

 Άρειος Πάγος (Ανατολική Στερεά Ελλάδα) 🠞 Θ. Νέγρης

☞ Βόηθησαν στην επίλυση επειγόντων προβλημάτων

* Προκάλεσαν τις πρώτες διαμάχες (καλοκαίρι ‘21) για τη διαχείριση της εξουσίας ανάμεσα σε:

α. Δ. Υψηλάντη + οπλαρχηγούς + Φιλικούς

β. προεστούς + Φαναριώτες + ιεράρχες

* Τελικά οι τοπικοί οργανισμοί καταργήθηκαν, γιατί οι ανάγκες επέβαλαν **κεντρική διοίκηση:**

 **Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου** (Δεκ. 1821 – Ιαν. 1822) στην Πιάδα της Επιδαύρου

Συγκροτήθηκε από εκλεγμένους αντιπροσώπους: *παραστάτες*.

* + Ψήφισε το 1ο ελληνικό Σύνταγμα ή **«Σύνταγμα της Επιδαύρου»** επηρεασμένο από τα συντάγματα της γαλλικής επανάστασης ⮞ αβασίλευτη δημοκρατία
	+ διακήρυξε τον εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα της επανάστασης κι όχι κοινωνικοανατρεπτικό.
	+ Όρισε να ασκείται η διοίκηση από 2 σώματα ετήσιας θητείας:

α) πενταμελές εκτελεστικό 🢘με πρόεδρο τον Αλ. Μαυροκορδάτο

β) βουλευτικό με 70 μέλη (κυρίως προεστούς) και πρόεδρο το Δ. Υψηλάντη

 **Β΄ Εθνοσυνέλευση** στο Άστρος της Κυνουρίας (Μάρτιο - Απρίλιο 1823)

**🠶 «Νόμος της Επιδαύρου»** (αναθεώρηση του προηγούμενου συντάγματος)

🠶 Καταργεί όλους τους τοπικούς οργανισμούς και το αξίωμα του αρχιστράτηγου (Κολοκοτρώνης)

🠶 πρόεδρος του εκτελεστικού: Π. Μαυρομιχάλης

 πρόεδρος του βουλευτικού: Αλ. Μαυροκορδάτος.

 **Εμφύλιος πόλεμος** (από 1823 έως 1825)

 Λόγοι: 1. αντιθέσεις για τη διαχείριση της εξουσίας (πολιτικοί - στρατιωτικοί)

1. τοπικιστικές διαφορές
2. διαφωνίες για τη διαχείριση των χρημάτων των δανείων
3. προσωπικές φιλοδοξίες

 Ένοπλες συγκρούσεις σε 2 φάσεις:

Α) Φθινόπωρο 1823 έως Καλοκαίρι 1824: αρχικά ως πολιτική διαμάχη, αργότερα ως τραγική ένοπλη σύγκρουση.

Παράταξη Κολοκοτρώνη ⮀ παράταξη Μαυροκορδάτου

Β) Ιούλιος 1824 - Ιαν. 1825: γεωγραφικά κριτήρια.

 Νησιώτες & Στερεοελλαδίτες + Μαυροκορδάτο και Κωλέττη ⮀ Πελοποννήσιοι πρόκριτοι + Κολοκοτρώνη

 **Γ΄ Εθνοσυνέλευση** (αρχικά στην Επίδαυρο 1826 κι αργότερα στην Τροιζήνα 1827):

* εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας: τον Ιωάννη Καποδίστρια με 7ετή θητεία
* ψήφισε το **«Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας»** (το πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό).

 **ΕΝΟΤΗΤΑ 10**

**Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη**

 **Ελληνική επανάσταση και ευρωπαϊκή διπλωματία (1821 - 1826)**

 Στόχος των Ελλήνων να πείσουν τους Ευρωπαίους ότι η επανάστασή τους ήταν εθνικοαπελευθερωτική κι όχι κοινωνικοανατρεπτική.

 Η χρονική συγκυρία δυσμενής για τους Έλληνες λόγω Ιερής Συμμαχίας 🠞Παλινόρθωση

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:

* 1821-22: αρνητική στάση των Μεγάλων Δυνάμεων ▷ ελληνικό ζήτημα, καθώς επιδιώκουν πρωτίστως την ακεραιότητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας.
* Η Ρωσία αρχικά καταδικάζει την επανάσταση.

 Σωτήρια παρέμβαση Καποδίστρια ⮚ η ουδετερότητα

* 1823: μεταστροφή της αγγλικής εξωτερικής πολιτικής υπέρ των Ελλήνων (νέος υπουργός εξωτερικών: Τζ. Κάνιγκ)
* 1824: η Ρωσία υποβάλλει το σχέδιο των 3 τμημάτων. Δε γίνεται αποδεκτό.
* 1824-25: σύναψη 2 δανείων της κυβέρνησης Κουντουριώτη με αγγλικές τράπεζες.
* 1825: πράξη προστασίας (ή υποτέλειας) που απευθύνουν οι Έλληνες προς Αγγλία. Άρνηση Δ. Υψηλάντη
* 1823-1825: δημιουργία 3 κομμάτων: αγγλικό (Μαυροκορδάτος), γαλλικό (Κωλέττης), ρωσικό (Α. Μεταξάς, Κολοκοτρώνης).

 **Το κίνημα του φιλελληνισμού**

 Στην Ευρώπη και στην Αμερική κίνημα συμπαράστασης στους Έλληνες και βοήθειας οικονομικής, ηθικής και προσωπικής.

1. ο φιλελευθερισμός και η γενικευμένη αντίθεση στις αρχές της Ιερής Συμμαχίας και στην απόλυτη μοναρχία
2. θαυμασμός ▷ αρχαίο ελλ. πολιτισμό (κλασικισμός)
3. αποτροπιασμός για τις βιαιότητες των Τούρκων
4. συγκίνηση και θαυμασμός για τις ελληνικές επιτυχίες

**Πηγές:**

 Εξαίρεση: ορισμένοι εμφανίζονταν ως φιλέλληνες, αλλά υπηρετούσαν άλλες σκοπιμότητες.

 **Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1826 - 1830)**

* **Ιουλιανή συνθήκη του Λονδίνου** (6 Ιουλίου 1827) 🠚 προέβλεπε αυτόνομο ελληνικό κράτος / οδήγησε στη:
* **ναυμαχία Ναβαρίνου** (8 Οκτωβρίου 1827) ο στόλος των Μεγάλων Δυνάμεων συντρίβει τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.

 Ρωσοτουρκικός πόλεμος 1828-1829 λήγει με τη:

* **συνθήκη Αδριανουπόλεως** (14 Σεπτεμβρίου 1829): η ηττημένη Τουρκία δέχεται τις αποφάσεις των Μ. Δ.
* **πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας** (3 Φεβρουαρίου 1830) 🠚 ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με σύνορα Σπερχειό – Αχελώο.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Για περισσότερο από δύο δεκαετίες (1792-1815) η Eυρώπη συνταρασσόταν από μια γενικευμένη σύγκρουση. Στον πόλεμο αυτό κατά τον οποίο συγκρούονταν κράτη και συστήματα (σύμφωνα με την έκφραση του ιστορικού E.J. Hobsbawm) νικητές υπήρξαν τα λεγόμενα παλαιά καθεστώτα. Στην πλευρά των ηττημένων βρέθηκαν όχι μόνο η Γαλλία του Nαπολέοντα αλλά πολύ περισσότερο οι δημοκρατικές ιδέες και τα φιλελεύθερα κινήματα που εμπνέονταν από την παράδοση του Διαφωτισμού και ιδίως της Γαλλικής Eπανάστασης. Ωστόσο, η νίκη και η Παλινόρθωση των παλαιών καθεστώτων δε σήμανε εξάλειψη των επαναστατικών ιδεών. Tα σπέρματα της Γαλλικής Επανάστασης είχαν ριζώσει στην ευρωπαϊκή ήπειρο και επαναστατικές ζυμώσεις εξακολουθούσαν να γίνονται μέσα από μυστικές εταιρείες. H ανάγκη για την αντιμετώπισή τους οδήγησε στη διαμόρφωση ενός συστήματος ασφάλειας και σταθερότητας που προσανατολιζόταν προς ένα διπλό στόχο: Tην αποτροπή ενός νέου πολέμου και παράλληλα κάποιων νέων επαναστάσεων στα πρότυπα της γαλλικής, που πιθανά θα οδηγούσαν στην κατάρευση των παλαιών καθεστώτων.Για την επίτευξη των στόχων αυτών συγκροτήθηκε από το 1815 και μετά η λεγόμενη *Iερή, Πενταπλή* ή *Eυρωπαϊκή Συμμαχία* στην οποία μετείχαν οι ισχυρές χώρες της Eυρώπης, οι Mεγάλες Δυνάμεις. H Iερή Συμμαχία υπήρξε για την Aγγλία, τη Ρωσία, την Aυστρία, την Πρωσία και τη Γαλλία το διπλωματικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο ασκούσαν την εξωτερική τους πολιτική προωθώντας αφενός τη σταθερότητα των παλαιών καθεστώτων και αφετέρου τα ιδιαίτερα και αντικρουόμενα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντά τους. Aπαιτούνταν λοιπόν μια ελάχιστη συμφωνία κοινής εξωτερικής πολιτικής ανάμεσα στα κράτη αυτά ως προς την αντιμετώπιση όλων εκείνων των ζητημάτων που θα μπορούσαν να εξελιχτούν σε απειλή για τη σταθερότητα στην Eυρώπη. Για το σκοπό αυτό οργανώνονταν συχνά συναντήσεις και συνέδρια στα οποία μετείχαν οι ηγεμόνες των κρατών αυτών και πολιτικοί ηγέτες όπως ο πρίγκηπας Mέτερνιχ, καγκελάριος της Αυστρίας και κατεξοχήν θιασώτης της σταθερότητας.H πολιτική σταθερότητα ωστόσο δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί σε μια περίοδο γοργών και ριζικών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, στην οποία είχε ήδη εισέλθει η Ευρώπη του 19ου αιώνα. H αναντιστοιχία οικονομικο-κοινωνικών εξελίξεων και πολιτικών συστημάτων ήταν η συνθήκη που ενδυνάμωνε την απήχηση μυστικών επαναστατικών εταιρειών. Οι εταιρείες ή αδελφότητες αυτές εμπνέονταν από συστήματα ιδεών όπως εκείνα του φιλελευθερισμού, του δημοκρατικού ριζοσπαστισμού και του εθνικισμού και ακολουθούσαν οργανωτικά πρότυπα που παρέπεμπαν σε μορφές συνομωτικής δράσης που είχαν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Γαλλικής Επανάστασης αλλά και στις μασονικές στοές. Oι επαναστατικές ζυμώσεις οδήγησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1820 σε μια σειρά εξεγέρσεων και επαναστάσεων που εκδηλώθηκαν στα Βαλκάνια και τον ευρωπαϊκό νότο.Η Ιερή Συμμαχία δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των επαναστάσεων αυτών. H Γαλλία κατέπνιξε την Επανάσταση στην Ιβηρική χερσόνησο και η Αυστρία στην Ιταλική. Η Ελληνική Επανάσταση αντίθετα αφέθηκε να αντιμετωπιστεί από την ίδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αντοχή που επέδειξαν οι έλληνες επαναστάτες στα πεδία των μαχών και η σταθεροποίηση της επανάστασης στην Πελοπόννησο, τη Ρούμελη και τα νησιά του Αιγαίου τουλάχιστον έως το 1825, δοκίμασε τη συνοχή της Ιερής Συμμαχίας. Ακόμη περισσότερο οδήγησε ορισμένες από τις Μεγάλες Δυνάμεις και ιδίως την Αγγλία και τη Ρωσία να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να ευνοήσουν την προσπάθεια για τη δημιουργία ελληνικού κράτους. Έτσι, η Ελληνική Επανάσταση που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και ελπίδας στους χώρους των ευρωπαίων φιλελευθέρων υπήρξε το μοναδικό παράδειγμα επανάστασης με ευτυχή κατάληξη σε όλη την περίοδο της Παλινόρθωσης (1815-1830). |

 **Φιλελληνισμός**

**Φιλέλληνες** ονομάζονται οι ξένοι που εμπνεύσθηκαν από την Επανάσταση του 1821 και υποστήριξαν τον αγώνα των εξεγερμένων Ελλήνων με διάφορους τρόπους.

 Η προσφορά των Φιλελλήνων στην ελληνική Επανάσταση ήταν ποικίλη. Περισσότεροι από 1.200 Ευρωπαίοι (Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Άγγλοι) συμμετείχαν ενεργά στον ένοπλο αγώνα, παίρνοντας μέρος σε μάχες εναντίον των Τούρκων. Παράλληλα σχηματίστηκαν Φιλελληνικές Επιτροπές σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, με σκοπό την ενίσχυση του αγωνιζόμενου λαού είτε με υλικά μέσα, στέλνοντας χρήματα, τροφές και πολεμοφόδια είτε παρέχοντας ηθική υποστήριξη με δημοσιεύσεις σε έντυπα και εφημερίδες, καλλιτεχνικά έργα και συναυλίες.

Στους Φιλέλληνες συγκαταλέγονταν ρομαντικοί *ιδεαλιστές* (ιδίως φοιτητές), λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας, πολιτικοί, άνεργοι πρώην στρατιωτικοί και διωκόμενοι για τη δράση τους επαναστάτες, όπως ο Ιταλός κόμης Σανταρόζα. Αλλά και έμποροι, τραπεζίτες και μέλη εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων ανέπτυξαν φιλελληνική δράση.

Η ενθουσιώδης δραστηριότητα φοιτητών και εμπόρων οδήγησε στη δημιουργία, ήδη από το 1821, των Φιλελληνικών Επιτροπών (Κομιτάτων) στην Ελβετία και τη Γερμανία, με κύριο στόχο την περίθαλψη Ελλήνων προσφύγων. Πρωτοστάτες υπήρξαν πανεπιστημιακοί καθηγητές που αρθρογραφούσαν υπέρ της Επανάστασης, όπως ο Κρουγκ αλλά και τραπεζίτες σαν τον οικονομολόγο Ιωάννη Εϋνάρδο, που αργότερα συνέβαλε στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας.

Η πρώτη αποστολή Φιλελλήνων έφτασε στην επαναστατημένη Ελλάδα τον Ιούνιο του 1821 με έξοδα του Δημήτριου Υψηλάντη και η δεύτερη δύο μήνες αργότερα με επικεφαλής τον Τόμας Γκόρντον, εύπορο αξιωματικό του βρετανικού στρατού. Εξαιτίας όμως της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των εθελοντών και των Ελλήνων αγωνιστών, το πρώτο Τάγμα των Φιλελλήνων συγκροτήθηκε το Μάιο του 1822. Υιοθετώντας τους γαλλικούς στρατιωτικούς κανονισμούς, το τάγμα αυτό συμμετείχε στη μάχη στο χωρίο Πέτα της Άρτας, όπου όμως διαλύθηκε έχοντας μεγάλες απώλειες.

Δύο χρόνια αργότερα, παρόμοιες επιτροπές ιδρύθηκαν στη Γαλλία και την Αγγλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Μέλη των επιτροπών αυτών ήταν και σημαντικοί Φιλέλληνες: ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ και ο Άγγλος νεαρός ποιητής λόρδος Μπάιρον, ο οποίος επισκέφθηκε το Μεσολόγγι στα τέλη του 1823, όπου μάλιστα αρρώστησε και πέθανε.

Στην Αμερική, παρά το διάγγελμα του προέδρου της Μονρόε το 1822 υπέρ του αγώνα των Ελλήνων για την Ανεξαρτησία τους, το φιλελληνικό ενδιαφέρον περιορίστηκε κυρίως στη συγκέντρωση και αποστολή *ανθρωπιστικής βοήθειας*.

Γλωσσάρι

**Ιδεαλιστής:** Ο διαπνεόμενος από ανώτερες ηθικές αρχές, ο οπαδός κάποιας ιδεολογίας.

**Ανθρωπιστική βοήθεια:** Η βοήθεια σε τρόφιμα και υλικά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.