ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤO: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

**ΕΝΟΤΗΤΑ 17: Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)**

**Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης**

**▶** Αρχές 1828:ο Καποδίστριας 1ος κυβερνήτης της Ελλάδας (πρωτεύουσα το Ναύπλιο).

Βρήκε τη χώρα με πολλά προβλήματα: ερείπια, εξαθλίωση, πειρατεία, Τουρκοαιγύπτιοι.

* ***Πολίτευμα-διοίκηση****:* συγκαλεί τη Δ’ Εθνοσυνέλευση (Άργος 1829), η οποία εγκρίνει την προσωρινή συγκεντρωτική διακυβέρνηση της χώρας.
* ***Ένοπλες δυνάμεις****:* 1. συγκροτεί τακτικό στρατό🡒για αντιμετώπιση τουρκικού στρατού στη Στερεά Ελλάδα

🡒για αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων,

🡒για αποκατάσταση αγωνιστών

2. ιδρύει το Λόχο των Ευελπίδων

3. οργανώνει τακτικό πολεμικό ναυτικό,

4.καταπολεμά την πειρατεία

* ***Οικονομία:*** α) σχηματίζει κρατικό ταμείο < εισφορές,

β) ιδρύει τράπεζα,

γ) κόβει νόμισμα (φοίνικα),

δ) περιορίζει τις δαπάνες (αυστηρή λιτότητα),

ε) εκσυγχρονίζει τη γεωργία(με νέες καλλιέργειες και καλλιεργητικές μεθόδους).

* ***Εκπαίδευση****:* ιδρύει το Ορφανοτροφείο της Αίγινας (με 3 *αλληλοδιδακτικά*, 3 *ελληνικά* κι αρκετά χειροτεχνεία),

το Πρότυπον Σχολείον (≈Ακαδημία Παιδαγωγική),

το Κεντρικόν Σχολείον (για σπουδαστές του εξωτερικού),

το Πρότυπον Αγροκήπιον (γεωργική σχολή).

Δεν ίδρυσε Πανεπιστήμιο.

Εκπαιδευτική πολιτική Καποδίστρια χαρ/κα: ⮞βασικές γνώσεις,

⮞επαγγελματική κατάρτιση

⮞κοινωνικός &ανθρωπιστικός χαρακτήρας.

* Αφού διεκπεραιώνει την τελευταία πολεμική επιχείρηση (στην Πέτρα Βοιωτίας, 1829), δραστηριοποιείται διπλωματικά και πετυχαίνει:

α) **πλήρη ανεξαρτησία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους**

β) **διευρυμένα σύνορα (γραμμή Βόλου – Άρτας)**

▶ Αντιπολίτευση:

* ισχυροί πρόκριτοι,
* πλούσιοι πλοιοκτήτες,
* έμπειροι Φαναριώτες,
* φιλελεύθεροι διανοούμενοι,
* Αγγλία και Γαλλία.

Ποιοι αντιδρούν:

Λόγοι: 1) η δημιουργία συγκεντρωτικού κράτους από τον κυβερνήτη, ο αυταρχισμός του

2) η μη παροχή συνταγματικών ελευθεριών

3) η υποτιθέμενη ρωσοφιλία του Καποδίστρια.

Κύριες εστίες: Ύδρα, Πόρος, Μάνη.

27 Σεπτεμβρίου 1831 🠆 δολοφονία Καποδίστρια στο Ναύπλιο από τα αδέρφια Μαυρομιχάλη.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 18**

**Από την άφιξη του Όθωνα (1833) έως την 3η Σεπτεμβρίου 1843**

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια 🠢 εμφύλιος πόλεμος 🢥 οι Μεγάλες Δυνάμεις επεμβαίνουν και ορίζουν:

α) ως βασιλιά της Ελλάδας τον Όθωνα,

β) πολίτευμα απόλυτη μοναρχία

γ) δανειοδοτούν την Ελλάδα (1η δόση ενός δανείου 60 εκ. φράγκων)

**Αντιβασιλεία** (1833-1835): επιτροπή από 3 Βαυαρούς αξιωματούχους (Άρμανσμπεργκ, Μάουρερ, Χάυντεκ), που επιτροπεύουν τον ανήλικο Όθωνα κι επιδιώκουν:

εθνική ανεξαρτησία, βασιλική απολυταρχία, συγκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης

Το έργο τους:

**Διοίκηση**: Διαίρεση της χώρας σε 10 νομούς με πρωτεύουσα την Αθήνα

**Στρατός**: 3500 Βαυαροί μισθοφόροι – παραγκωνισμός των Ελλήνων αγωνιστών

**Δικαιοσύνη:** Ιδρύονται δικαστήρια, ψηφίζονται νέοι νόμοι

**Εκπαίδευση:** Λειτουργούν 7τάξια αλληλοδιδακτικά Δημοτικά σχολεία, 3τάξια ελληνικά, 4τάξια Γυμνάσια, ιδρύεται Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνικό Σχολείο.

**Εκκλησία**: Η εκκλησία γίνεται αυτοκέφαλη.

Η στάση των Ελλήνων αρχικά δύσπιστη και αργότερα ενεργά εχθρική.

**Απόλυτη μοναρχία του Όθωνα (1835-1843):**

Βασιλεύει απολυταρχικά.

Προσπαθεί να περιορίσει την ισχύ των 3 κομμάτων.

Ο λαός δυσπιστεί, συνωμοτεί, αντιδρά.

Οι **λόγοι** που οδήγησαν στην επανάσταση- κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ήταν:

1. η οικονομική εξαθλίωση των αγροτών
2. η έξαρση της ληστείας
3. η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων, η υπερχρέωση του κράτους 🢥
4. η επιβολή οικονομικού ελέγχου των Μ.Δ. στην Ελλάδα 🢥 περικοπές δαπανών 🢥
5. επιβάρυνση κυρίως των στρατιωτικών
6. η γενικότερη κρίση (οικονομική, κοινωνική).
7. η απολυταρχική διακυβέρνηση του Όθωνα 🢥 αίτημα για παραχώρηση συντάγματος

Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Δυνάμεις της φρουράς της Αθήνας + απλοί πολίτες (επικεφαλής: Καλλέργης, Μακρυγιάννης) 🠆 Έντονη πολιτική κινητοποίηση 🠆 αξίωση συντάγματος και λαϊκή εξέγερση στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 έξω από τα ανάκτορα (σημερινή βουλή). Ο Όθων αναγκάζεται να υποχωρήσει. Η απολυταρχία τερματίζεται.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 19**

**Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)**

πολίτευμα **συνταγματική μοναρχία**

**Α)** Το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 🠢Εθνοσυνέλευση 1843-44 🠢 **Σύνταγμα 1844** 🠢:

* νομοθετική εξουσία < βασιλιάς + Γερουσία (⭠βασιλιά)+ Βουλή (⭠λαός)
* εκτελεστική εξουσία < υπουργοί (⭠βασιλιά)
* δικαστική εξουσία < δικαστές (⭠βασιλιά)

Β) Η διαμάχη αυτόχθονων - ετερόχθονων

Αυτόχθονες: Έλληνες γεννημένοι σε περιοχές που εντάχθηκαν στο ανεξάρτητο ελλην. κράτος

Ετερόχθονες: Έλληνες γεννημένοι σε περιοχές που δεν ενσωματώθηκαν στο ελλην. κράτος κατά το 1832.

Λόγος της διαμάχης: ο διορισμός στη διοίκηση των ετεροχθόνων (λόγω μόρφωσης) 🢥 δυσαρέσκεια των αυτοχθόνων για τον παραγκωνισμό τους.

Αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης για το ζήτημα αυτό: οι ετερόχθονες:

1. δε χάνουν το δικαίωμα του Έλληνα πολίτη,
2. αποκλείονται από τις διοικητικές θέσεις,
3. συμμετέχουν στην εκπαίδευση και το στρατό,
4. μπορούν να εκλεγούν βουλευτές μόνο σε οικισμούς ετεροχθόνων ≈ περιοχές της Ελλάδας που οικοδομήθηκαν για να εγκατασταθούν Έλληνες προερχόμενοι από μη ελευθερωμένες περιοχές, έτσι: οι Κρητικοί 🡢στον Αδάμαντα της Μήλου και σε περιοχές της Πελοποννήσου, οι Μακεδόνες 🡢στην Αταλάντη της Φθιώτιδας, οι Ψαριανοί 🡢Ερέτρια της Εύβοια.

Γ) Η λειτουργία του πολιτεύματος

* + οι υπερεξουσίες του βασιλιά 🢥 δυσλειτουργία των δημοκρατικών θεσμών,
  + τα κόμματα δεν ήταν επίσημα αναγνωρισμένα, ωστόσο ήταν ενεργά
  + εκλογές 1844 🡲 βία, νοθεία, χρηματισμοί. Ο νικητής Κωλέττης (γαλλικό κόμμα), ως πρωθυπουργός, εφάρμοσε μεθόδους ασύμβατες με τη δημοκρατία.

Δ) Μεγάλη Ιδέα και αλυτρωτισμός

**Μεγάλη Ιδέα:** η ιδεολογία και πρακτική που υιοθέτησαν οι Έλληνες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830) έως τον 20ο αιώνα κι αποσκοπούσε στην εδαφική επέκταση της χώρας, ώστε να συμπεριλάβει τους ελληνικούς πληθυσμούς που βρίσκονταν υπό ξένη – οθωμανική κυριαρχία. Πρώτος ο Κωλέττης, για να εκφράσει αυτήν την επιδίωξη χρησιμοποίησε τον όρο Μεγάλη Ιδέα σε ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση του 1844, από τότε εξελίχθηκε σε επίσημη κρατική πολιτική.

Παράγοντες που ευνόησαν

α) η οικονομική καχεξία και η οικονομική στενότητα του ελληνικού κράτους

β) ο μεγάλος αριθμός των υπόδουλων – αλύτρωτων Ελλήνων

τη γέννηση της Μεγάλης Ιδέας:

🢧 ανάγκη διεύρυνσης των ελληνικών συνόρων.

**Αλυτρωτισμός**: η πολιτική που αποσκοπεί στην απελευθέρωση των αλύτρωτων Ελλήνων (≈ ομοεθνείς υπόδουλοι στους Οθωμανούς) και στην ένταξη τη δική τους και των εδαφών, στα οποία κατοικούσαν, στο ελληνικό κράτος.**}**

ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ: του Μαυροκορδάτου και του αγγλικού κόμματος→ προέχει η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και μετά η επέκτασή της.

Ε) Ο Κριμαϊκός πόλεμος (1854 - 1856) και ο ελληνισμός

* 1854: ρωσοτουρκικός πόλεμος στην Κριμαία. Άγγλοι, Γάλλοι με την Τουρκία
* Εξεγέρσεις των Ελλήνων 🡺 Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία
* Αγγλικά και γαλλικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τον Πειραιά (1854-57) και απαιτούν ουδετερότητα, ενώ οι Έλληνες επιθυμούσαν εμπλοκή
* ήττα των Ρώσων (1856)
* οι Τούρκοι, πιεζόμενοι από τις Μ.Δ. , υπογράφουν το **Χάτι Χουμαγιούν** (1856): σουλτανικό διάταγμα που διακήρυττε ισότητα όλων των υπηκόων της οθωμανικής αυτοκρατορίας
* διάλυση των παλαιών κομμάτων στην Ελλάδα.

**Στ. Η έξωση του Όθωνα (1862)**

Η αστικοποίηση (διαρκής συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα) της Ελλάδας 🢥 νέα γενιά φιλελεύθερων πολιτικών 🢥 αντιοθωνικό ρεύμα που ισχυροποιείται (1859 - 1862).

❖ «Ναυπλιακά»: 1η Φεβρουαρίου 1862 στρατιωτική και πολιτική εξέγερση κατά του Όθωνα, αποτυχία.

❖ Οκτώβριος 1862: εξέγερση της φρουράς της Αθήνας 🡢εκδίωξη του Όθωνα.

1867: ο Όθωνας πεθαίνει στο Μόναχο, έκπτωτος από το βασιλικό αξίωμα.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 20**

**Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)**

✔Οι Μ.Δ. ορίζουν ως βασιλιά της Ελλάδας τον **Γεώργιο Α’** (1863-1913).

✔ **Ενσωμάτωση των Επτανήσων**: Η Αγγλία, πιεζόμενη, παραιτείται από την κατοχή των Επτανήσων που ενσωματώνονται στον ελληνικό κορμό (**1864**).

✔Η Εθνοσυνέλευση (1862-64) ψήφισε νέο **Σύνταγμα του 1864** που όριζε:

1. πολίτευμα βασιλευόμενη δημοκρατία
2. ο λαός: κυρίαρχος παράγοντας του πολιτεύματος
3. ο βασιλιάς: ανώτατος άρχοντας της πολιτείας
4. νομοθετική εξουσία < βασιλιά + Βουλή
5. καθολικό δικαίωμα ψήφου στους άντρες άνω των 21 ετών
6. εκτελεστική εξουσία < βασιλιά + υπουργοί (που διορίζονται από τον ίδιο)
7. δικαστική εξουσία ανεξάρτητη.

**Εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις**

Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος:

* κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή ( 1864-1881 )
* διένειμε εθνικές γαίες σε ακτήμονες (1871)
* εφάρμοσε αλυτρωτική πολιτική
* ενεπλάκη στην Κρητική επανάσταση (1866-1869) 🢥 παύτηκε από το βασιλιά.

Υπήρχε πολιτική αστάθεια, λόγω:

α) των πελατειακών σχέσεων, ρουσφετιών, αναξιοκρατίας (οι πολίτες ζητούσαν διορισμούς στο δημόσιο, οι πολιτικοί στήριζαν όποιον αρχηγό ικανοποιούσε τους ψηφοφόρους του)

β) των συχνών παρεμβάσεων του βασιλιά.

**Χαρίλαος Τρικούπης**

* αντιτάχθηκε στις αυθαιρεσίες του βασιλιά
* δημοσίευσε το άρθρο «**Τις πταίει;**» 1874 ***{****άρθρο στο οποίο ο Τρικούπης επετίθετο εναντίον του θρόνου, που με τις παρεμβάσεις του νόθευε το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας****}***
* διορίστηκε προσωρινός πρωθυπουργός 1875
* εισήγαγε την **αρχή της δεδηλωμένης *{****η πλειοψηφία της Βουλής πρέπει να δηλώσει την εμπιστοσύνη της σ΄ ένα πρόσωπο, προτού ο βασιλιάς του δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης****}****.*

1885 – 1895 δύο κόμματα: α) του Χαρίλαου Τρικούπη

β) του Θεόδωρου Δηλιγιάννη

Ο **δικομματισμός** ήρθε ως αποτέλεσμα της αρχής της δεδηλωμένης, καθώς τα μικρά κόμματα είτε διαλύθηκαν είτε ενσωματώθηκαν με τα μεγάλα.

**Το πρόγραμμα του Χ. Τρικούπη** (εκσυγχρονιστής)

Στόχοι:

1. κράτος σύγχρονο και οικονομικά ανεπτυγμένο
2. μεγάλα έργα υποδομής (σιδηρόδρομος, οδοποιία, διώρυγα Κορίνθου κ.α.)
3. εξυγίανση δημόσιας διοίκησης (αξιοκρατικοί διορισμοί)
4. ανασυγκρότηση ενόπλων δυνάμεων
5. ειρηνική συμβίωση με την οθωμανική αυτοκρατορία.

Μέσα πραγμάτωσης των στόχων:

* 1. βαρύτατη φορολογία
  2. δάνεια από το εξωτερικό
  3. προσέλκυση ομογενειακών κεφαλαίων για επένδυση.

Οι θέσεις του Θ. Δηλιγιάννη (παραδοσιακή πολιτική)

* Ελαφριά φορολογία
* Εύνοια προς τα μεσαία και κατώτερα στρώματα
* Εύνοια προς τους οπαδούς του.

**Η πορεία προς την οικονομική και εθνική κρίση**

* 1893: ο Χαρίλαος Τρικούπης κηρύσσει την Ελλάδα **υπό πτώχευση {**αδυναμία του κράτους να πληρώσει τους δανειστές του από το εξωτερικό🢥 έντονες διαμαρτυρίες των ενδιαφερομένων, κλονισμός της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας της Ελλάδας στο εξωτερικό**}** και δεν εκλέγεται ούτε βουλευτής (1895).
* Ο νέος πρωθυπουργός Θ. Δηλιγιάννης εμπλέκεται στο **Κρητικό ζήτημα (1897).**
* Η εμπλοκή της Ελλάδας στο Κρητικό προκάλεσε τον **ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.**
* Ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας με τεράστια οικονομική οφειλή προς την Τουρκία ως οικονομική αποζημίωση.
* Επιβολή **Δ.Ο.Ε.** (Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος)🠊 **{**διεθνής επιτροπή από αντιπροσώπους των δυνάμεων που διαχειριζόταν τα δημόσια έσοδα για την εξυπηρέτηση του εθνικού χρέους της χώρας**}**
* Η ήττα του 1897, η οικονομική δυσπραγία, ο Δ.Ο.Ε., οι αυθαιρεσίες του βασιλιά 🢥 λαϊκή δυσαρέσκεια 🢥 **στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1909).**

**ΕΝΟΤΗΤΑ 21**

**To κρητικό ζήτημα (1821 – 1905)**

Κρήτη από το 1821 ως 1840 🠆 Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου

**Κρητικό ζήτημα**: οι προσπάθειες Ελλήνων και Κρητών για ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα, οι αντιδράσεις της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών.

**Μεγάλη κρητική επανάσταση**: **1866 – 1869** 🠆 αποτυχία

(διάρκεια, επεισόδια, έκταση, απήχηση)

⮡ ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου (8 Νοεμβρίου 1866)

**1868 Οργανικός Νόμος**: ένα είδος τοπικού συντάγματος (παραχωρήθηκε από το σουλτάνο 🡢 χριστιανούς της Κρήτης και πρόσφερε κάποια προνόμια και υποτυπώδη αυτονομία)

**1878**: νέα μεγάλη επανάσταση

**1878 σύμβαση της Χαλέπας:** καθεστώς ημιαυτονομίας (πλειοψηφία χριστιανών στη Γενική Διοίκηση, διορισμός διοικητή της Κρήτης από τους χριστιανούς)

**1889**: νέα αποτυχημένη επανάσταση 🢥 κατάργηση της σύμβασης της Χαλέπας.

**1896- 1897**: νέα επανάσταση 🠆ίδρυση αυτόνομης «Κρητικής Πολιτείας» με διοικητή (ύπατο αρμοστή) τον πρίγκιπα Γεώργιο και υπουργό δικαιοσύνης τον Ελ. Βενιζέλο.

**1905 επανάσταση** κατά του Γεωργίου (εξαιτίας της αδιαφορίας του στο κρητικό ζήτημα) **στο Θέρισο** με επικεφαλής: Βενιζέλο, Φούμη, Μάνο 🠆 κήρυξη της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Νέος διοικητής ορίστηκε ο Αλ. Ζαΐμης.

Η ανάμειξη των Μ.Δ. ανέβαλλε την οριστική επίλυση του κρητικού ζητήματος για αργότερα.

**ΕΝΟΤΗΤΑ 22**

**Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων**

19ος αι. αλληλοσυγκρουόμενες βαλκανικές επιδιώξεις:

α) 1815: Σέρβοι ⭢αυτονομία

β) 1830: Έλληνες ⭢ανεξάρτητο ελληνικό κράτος

γ) 1870: Βούλγαροι ⭢ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία - Εξαρχία

**Η βαλκανική κρίση των ετών 1875-1878**:

η ανάδυση των εθνικών ιδεών 🢥 πολλές επαναστάσεις στα Βαλκάνια 🢥 τουρκικά αντίποινα κι αιματοχυσία.

**1877**: νέος Ρωσοτουρκικός πόλεμος, λήγει με νίκη της Ρωσίας με τη:

**συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (Φεβρ. 1878):**

Δημιουργία αυτόνομης ηγεμονίας της Βουλγαρίας της «**Μεγάλης Βουλγαρίας**»

***{*** *τη συνθήκη αυτή επέβαλε η Ρωσία στην Τουρκία μετά την ήττα της τελευταίας στο ΡΤ πόλεμο.Δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία, έξω από τα σύνορα της οποίας έμεναν μόνο η Θράκη, η Χαλκιδική και η πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι πόλεις δηλαδή Καβάλα, Σέρρες, Έδεσσα, Καστοριά κ.α. –με συντριπτική πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού- περιέρχονταν στους Βουλγάρους. Η επιβολή της Μεγάλης Βουλγαρίας από τη Ρωσία εξυπηρετούσε τα γενικότερα πανσλαβιστικά σχέδια, δηλ. μια γιγάντια ομοσπονδία ελεγχόμενη από τους Σλάβους με ηγέτιδα χώρα τη Ρωσία (υπερδύναμη). Ο πανσλαβισμός όμως δεν αφάνιζε μόνο τους μη σλαβικούς πληθυσμούς, αλλά ερχόταν και σε σύγκρουση με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, γι’ αυτό και αντέδρασαν στο συνέδριο του Βερολίνου και ανέτρεψαν τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.****}***

**Συνέδριο του Βερολίνου (Ιούνιος 1878)**: συγκλήθηκε από Μ. Βρετανία και Γερμανία, οι οποίες αντέδρασαν στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, κι αποφασίστηκε:

1. Δημιουργία αυτόνομης μικρής Βουλγαρίας και αυτόνομης ανατολικής Ρωμυλίας υπό τουρκική επικυριαρχία,
2. ανεξαρτησία της Σερβίας, Ρουμανίας, Μαυροβουνίου,
3. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος στην Οθωμανική αυτοκρατορία,
4. ανάθεση της διοίκησης της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης 🡢Αυστροουγγαρία
5. παραχώρηση της Κύπρου 🡢Αγγλία

***{*** *η Τουρκία την παραχωρεί μετά τη δεινή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει μετά το ΡΤ πόλεμο και απειλούμενη από την Αγγλία ότι θα την εγκαταλείψει. Με μυστική συμφωνία η κατοχή και η διοίκηση της Κύπρου παραχωρούνταν στην Αγγλία - όχι όμως η κυριαρχία- με αντάλλαγμα την ένοπλη υποστήριξη της Τουρκίας σε περίπτωση κινδύνου εδαφών της από τη Ρωσία.****}***

**Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Άρτας 🠚 Ελλάδα (1881)**

***{****επρόκειτο για μεγάλη επιτυχία του ελληνισμού και μάλιστα προσωπική του τότε πρωθυπουργού Αλεξ. Κουμουνδούρου.****}***

**Η προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία (1885)** πραξικοπηματικά,με παραβίαση των προηγούμενων συνθηκών 🢥η Σερβία *{υποκινούμενη από Αυστροουγγαρία}* κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Βουλγαρίας.

-Η ελληνική κυβέρνηση μένει ουδέτερη {*Τρικούπης: επιδιώκει ειρηνικές σχέσεις με Τουρκία}*

-ο λαός αντιδρά {*σύνθημα: προάσπιση του ελληνισμού της Μακεδονίας}*

**Μακεδονικό ζήτημα – Μακεδονικός αγώνας:** ο αγώνας για τον έλεγχο της Μακεδονίας (από την οθωμανική αυτοκρατορία) που τη διεκδικούσαν Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι προβάλλοντας εθνικά δίκαια. Εκδηλώθηκε μέσω της εκπαίδευσης, της θρησκείας, και της ένοπλης ρήξης.

**1893: «Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση»** ΕΜΕΟ στη Θεσ/νικη ιδρύθηκε από Βούλγαρους της Μακεδονίας με σκοπό την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και την αυτονόμηση της Μακεδονίας {*κύριο σύνθημα: η Μακεδονία για τους Μακεδόνες}.*

**1895: «Ανώτατη Μακεδονική Επιτροπή»** (komitet) στη Σόφια με τελικό στόχο την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία **{**οργάνωναν συγκεντρώσεις, αγόραζαν όπλα, στρατολογούσαν εθελοντές κι οργάνωναν ένοπλα σώματα**}**

**1898:** οργανώθηκαν στη Μακεδονία ένοπλες ομάδες Βουλγάρων (κομιτατζήδες) για την επίτευξη των βουλγαρικών στόχων

*{δράση στην ανατ. και κεντρική Μακεδονία ⭢ στρέφονταν κατά κληρικών, πολιτών και προκρίτων που ήταν αντίθετοι στη βουλγαρική Εξαρχία. Το διάστημα 1897-1904 στα βιλαέτια της Θεσ/νικης και του Μοναστηρίου εκατοντάδες Έλληνες υπήρξαν θύματα των Βούλγαρων κομιτατζήδων, πολλά χωριά καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν εκκλησίες που αρνούνταν να υπαχθούν στην Εξαρχία.}*

🢞 Στις βουλγαρικές ενέργειες αντέδρασαν ενεργά, αλλά ανεπίσημα οι Έλληνες.

🢞 1896- 97: ελληνικές ένοπλες δυνάμεις φτάνουν στη Μακεδονία 🡢συγκρούσεις με τους κομιτατζήδες.

🢞 Πρωταγωνιστές: Γ. Καραβαγγέλης, Ίων Δραγούμης, Λ. Κορομηλάς.

🢞 Από το 1904 φτάνουν στη Μακεδονία και Έλληνες αξιωματούχοι. Ξεχωριστή μορφή ο **Παύλος Μελάς** *{αξιωματικός του ελλ. στρατού που ανέλαβε την αρχηγία των αντάρτικων σωμάτων της δυτικής Μακεδονίας}*

🢞 **Εξέγερση του Ίλιντεν** (20 Ιουλίου 1903)

*{Αποκορύφωμα των βουλγαρικών ενεργειών για την αυτονομία της Μακεδονίας η εξέγερση του Ίλιντεν, που την κατέστειλαν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις. Στην περίοδο αυτή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι αδρανής λόγω των εσωτερικών κι εξωτερικών προβλημάτων, ενώ αντίθετα ελληνικές μορφωτικές εταιρείες (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία κ.α.) ενίσχυαν τα σχολεία της περιοχής που οι πληθυσμοί τους κινδύνευαν από τη βουλγαρική προπαγάνδα.}*

🢞 1904 – 1905 κορυφώνεται η ένοπλη ρήξη.

**Το κίνημα των Νεότουρκων (1908)**

Η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας 🢧 Τούρκοι αξιωματικοί + αστοί + διανοούμενοι ίδρυσαν την οργάνωση «**Ένωση και πρόοδος**» (1908) *{με σκοπό την ανατροπή του απολυταρχικού καθεστώτος του Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ }*. Τα μέλη της ⭢ Νεότουρκοι, επειδή προέτασσαν την εθνική κι όχι τη θρησκευτική τους ταυτότητα.

Καλοκαίρι 1908: ξεσπά στη Θεσ/νικη το κίνημα των Νεότουρκων που προκαλεί αρχικά τις συμπάθειες των βαλκανικών λαών λόγω των φιλελεύθερων εξαγγελιών του.

Ο σουλτάνος παραχωρεί σύνταγμα κι αμνηστεύει τους ένοπλους Έλληνες και Βουλγάρους. Έτσι τερματίζεται ο μακεδονικός αγώνας.

*{Το 1909 πέτυχαν την εκθρόνιση του Χαμίτ Β΄ κι επικράτησαν οι Νεότουρκοι, οι οποίοι βαθμιαία επιδίωκαν τον εκτουρκισμό όλων των αλλοεθνών πληθυσμών του οθωμανικού κράτους}.*

**ΕΝΟΤΗΤΑ 23**

**Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα**

Η έκταση και ο πληθυσμός (750.000 άνθρ. με αυξητική πορεία) της Ελλάδας περιορισμένα.

1864: Επτάνησα 🠆Ελλάδα

1881: Θεσσαλία + Άρτα 🠆 Ελλάδα

Πόλεις: Αθήνα, Πάτρα, Σύρος, Πειραιάς.

Ελληνική οικονομία: αγροτική [κυριαρχεί ο μικρός αγροτικός κλήρος]

**Εθνικές γαίες:** 5.000.000 στρέμματα που τα διεκδικούν ακτήμονες και πρόκριτοι

Πολλές καταπατήσεις.

Κουμουνδούρος 🠆διανομή των εθνικών κτημάτων

Μετά το 1861 **πρόβλημα με τα μεγάλα τσιφλίκια** στη Θεσσαλία **{**τα τσιφλίκια πουλήθηκαν από τους Τούρκους κατόχους τους 🠆Έλληνες κεφαλαιούχους**}**

🢧οι Έλληνες κολίγοι (= ακτήμονες αγρότες) έχασαν πολλά δικαιώματα.

Κύρια αγροτικά προϊόντα: σταφίδα, ελιές, καπνά, σιτηρά.

**Σταφιδικές κρίσεις: {**1870: άνοδος, 1878: κατακόρυφη άνοδος, 1893: πτώση**}** μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα 🢧 εξωτερική μετανάστευση.

Εμπόριο:εξαγωγές: σταφίδα, λάδι κ.α.

εισαγωγές: υφάσματα, δημητριακά, άνθρακας, ξυλεία, μηχανήματα.

Ναυτιλία: Πάτρα, Σύρος, Πειραιάς.

Τραπεζικό σύστημα: 1841 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) 🡢νόμισμα

Βιομηχανία: αργή ανάπτυξη. ΑΙΤΙΑ:

1. έλλειψη κεφαλαίων, πρώτων υλών και καυσίμων, εργατικών χεριών
2. περιορισμένη αγορά
3. φθηνά εισαγόμενα προϊόντα.

Ο ρόλος του κράτους: Τρικούπης 🠂 έργα υποδομής

🠂 ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο

🢥εκσυγχρονισμός της οικονομίας, ρυθμοί ανάπτυξης χαμηλοί σε σχέση με δυτική Ευρώπη, αλλά υψηλότεροι σε σχέση με Βαλκάνια και ανατολική Ευρώπη.

Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο: ευκαιριακό κι επενδύσεις κυρίως μετά το 1870.

Ελληνική κοινωνία: 🠶 βαθμιαία αστικοποίηση

**Αγρότες:** πλειοψηφία, μικροϊδιοκτήτες, ειδική κατηγορία οι κολίγοι της Λάρισας.

**Αστικά στρώματα**: ασχολούνται με εμπόριο, ναυτιλία, τραπεζικές εργασίες, βιομηχανία και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

**Εργάτες:** εμφανίζονται αργά, ζουν άθλια.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ**:

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: αρχικά προς τις παροικίες, αργότερα προς τις υπερατλαντικές χώρες

ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΙΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αφού πέρασαν από κρίσιμες φάσεις (Κιλελέρ, 1910 ένοπλη σύγκρουση), ώθησαν στη διανομή των τσιφλικιών.

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: 1870: οι πρώτες εργατικές απεργίες, διαδίδονται οι σοσιαλιστικές ιδέες, 1891: πρωτοεορτάζεται η εργατική πρωτομαγιά.

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ: συμπορεύτηκε με την αστικοποίηση με κύριο αίτημα την ανάγκη εκπαίδευσης των γυναικών.