**1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2021/2022**

**ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ**

**5ο Σχεδιάγραμμα**

**Βιβλίο σ.85-90**

1. **Ποια ήταν τα αποτελέσματα της ήττας του «ατυχούς» ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897;**

Την ήττα του 1897 (πόλεμος Ελλάδας – Τουρκίας) ακολούθησε μια 20ετία αναθέρμανσης της πίστης στο μέλλον της ελληνικής φυλής.

 Η πολιτική Στο Μακεδονικό αγώνα

Επηρεάστηκαν: Ο στρατός Τα χαρακτηριστικά της αλλαγής φάνηκαν: Στο κίνημα στο Γουδί

 Η οικονομία Στους Βαλκανικούς Πολέμους

 Η εκπαίδευση Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

 Η τέχνη Στη Μικρασιατική Εκστρατεία

 Αλυτρωτισμός/Μεγάλη Ιδέα.

**ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ**

1. **Ποιοι ήταν οι κύριοι λαοί - πρωταγωνιστές στα Βαλκάνια και πώς ήταν οι σχέσεις τους στις αρχές του 20ου αιώνα με την Ελλάδα;**

**Σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας:**

Για τους Έλληνες οι Τούρκοι ήταν ο αιώνιος αντίπαλος.

Όμως: Μεταξύ των δύο χωρών υπήρχαν δρόμοι επικοινωνίας:

1) Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δραστηριοποιούνταν πολλοί Έλληνες.

2) Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν η έδρα του Πατριαρχείου.

Πολλοί πίστευαν ότι ο ελληνισμός μπορούσε να κυριαρχήσει σταδιακά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς πόλεμο.

**Σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας:**

Η Βουλγαρία:

1) Αμφισβητούσε τον ηγεμονικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων (σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της Βαλκανικής αφού οι Έλληνες πρώτοι δημιούργησαν ανεξάρτητο κράτος)

2) Διεκδικούσε εδάφη που θεωρούσε ότι της ανήκαν τα οποία, όμως, διεκδικούσαν και οι Έλληνες.

Αποτέλεσμα: Σύγκρουση Μακεδονικός Αγώνας

**Σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας:**

Η αντιπαλότητα Ελλήνων – Ρουμάνων δεν έφτασε σε σύγκρουση (αν και θεωρούσαν ως Ρουμάνους πληθυσμούς που ζούσαν στην ορεινή Πίνδο και χρησιμοποιούσαν μια διάλεκτο που πλησίαζε τα ρουμανικά **όμως δεν διεκδίκησαν** ελληνικά εδάφη).

**Σχέσεις Ελλάδας- Σερβίας:**

Η Σερβία είχε βλέψεις στη Μακεδονία.

Αφαιρούσαν ένα μεγάλο μέρος της έντασης.

Όμως : α) η φιλία μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων από τον προηγούμενο αιώνα

β) η έλλειψη συστηματικών διεκδικήσεων

γ) η απουσία ξένης βοήθειας

**Σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας:** Ο αλβανικός εθνικισμός παρουσίασε έξαρση στις αρχές του 20ου αιώνα, γεγονός μη αναμενόμενο για τους Έλληνες, καθώς θεωρούσαν το αλβανικό στοιχείο ως αναπόσπαστα δεμένο με το ελληνικό.

 **ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ**

1. **Τι γνωρίζετε για το Κίνημα στο Γουδί;**

Στην Ελλάδα η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί κατά το τέλος του19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα (χρεοκοπία, πόλεμος 1897, πολιτική Ανακτόρων) οδήγησε σε δυναμική ενέργεια, το κίνημα στο Γουδί (1909),

με την οποία άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, η οργάνωση που πραγματοποίησε το κίνημα, εκφράζοντας τη λαϊκή δυσαρέσκεια, με σύνθημα την εξυγίανση της πολιτικής ζωής και την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο να αναλάβει τις πολιτικές τύχες της Ελλάδας. Τα δύο αυτό δεδομένα δηλαδή ο χαρακτήρας της παρέμβασης του Στρατιωτικού Συνδέσμου και η

πολιτική παρουσία του Βενιζέλου, οδήγησαν σε συσπείρωση τις δυνάμεις του έθνους και σε ευέλικτη εξωτερική πολιτική.

1. **Τι γνωρίζετε για το Κίνημα των Νεοτούρκων;**

Οι Νεότουρκοι ήταν μια ομάδα νεαρών διανοούμενων και αξιωματικών που ήθελαν να μεταμόρφωναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε ένα κράτος σύγχρονο, σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Για τις διάφορες υπόδουλες εθνότητες (Έλληνες, Αρμένιους κ.ά.) το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά τους υποσχόταν να εξαλείψει κάθε διάκριση σε βάρος τους. Τι έγινε όμως στην πράξη; Οι Νεότουρκοι, από φόβο μήπως διαλυθεί το απέραντο κράτος τους, ήθελαν τον εκτουρκισμό των διάφορων εθνοτήτων. Η πολιτική αυτή προκάλεσε ένα κύμα αλλαγών. Πρώτα - πρώτα η αστάθεια που επικράτησε αρχικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στάθηκε αφορμή για εδαφικές ανακατατάξεις στη Βαλκανική (Βουλγαρία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κρήτη). Ύστερα εθνικές μειονότητες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον εκτουρκισμό τους, αναζητούσαν τρόπους αντίστασης. Όσες είχαν συγγένεια εθνική με λαούς που είχαν ήδη συγκροτήσει κράτος στρέφονταν προς αυτό και αντίστροφα

1. **Πώς ήταν η κατάσταση στα Βαλκάνια στις αρχές του 20ου και αιώνα και γιατί ενώθηκαν οι λαοί των Βαλκανίων στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο;**

***Αρχές 20ου αιώνα (***από 1900 ….

🟋 ποιος συνεχίζει να κατέχει πολλά εδάφη στην περιοχή των Βαλκανίων; Η Οθωμανική Αυτοκρατορία

🟋 σε τί κατάσταση βρίσκεται όμως; Σε παρακμή

 1923 🡢 μετονομάζεται σε ΤΟΥΡΚΙΑ

🟋 έχουν σχηματιστεί άλλα κράτη; Ναι

 Ονόμασε μερικά: Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα

🟋 Τί θα προσπαθήσουν να κάνουν τα κράτη αυτά; Να αποκτήσουν περισσότερα εδάφη και οριστικά σύνορα

🟋Πώς θα λυθούν οι διαφορές τους; Με πόλεμο.

🟋 Ξεκινούν έτσι οι ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ Πόλεμοι.

🟋 Πόσοι είναι; [ 2 ]

Αιτίες σύγκλισης των βαλκανικών λαών:

1. Από το 19ο αιώνα οι λαοί της Βαλκανικής επεδίωκαν την ανεξαρτησία τους από τους Τούρκους και την οργάνωσή τους σε κράτη με κύριο στοιχείο το εθνικό. Όσοι λαοί είχαν αποκτήσει αυτονομία επεδίωκαν ανεξαρτησία κι όσοι είχαν δημιουργήσει ανεξάρτητο κράτος επιζητούσαν την επέκτασή του.
2. Η απειλή των Νεότουρκων έκανε να υποχωρήσουν οι διαφορές των Ελλήνων, των Βούλγαρων και των Σέρβων και τους οδήγησε σε συνεργασία.
3. Η Αγγλία και η Γαλλία δεν ενδιαφέρονταν πια για την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρα οι Βαλκανικές χώρες δεν είχαν εχθρικές τις δυτικές δυνάμεις.
4. Η ήττα της Τουρκίας από την Ιταλία (1912-1913) άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας στους βαλκανικούς λαούς.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Α΄ βαλκανικός πόλεμος**

Έλληνες

Βούλγαροι Vs

Ρουμάνοι [πολεμούν ενάντια] Οθωμανική Αυτοκρατορία

Σέρβοι

Μαυροβούνιοι

Πότε; 1912 - 1913

Ποιοί νικούν; Έλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Μαυροβούνιοι

Κατάληξη Α΄ Βαλκανικού Πολέμου: Νίκη των Συμμάχων και υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου (1913).

Συνθήκη του Λονδίνου:

Η Τουρκία έχανε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές κτήσεις της δυτικά της γραμμής Αίνου – Μηδείας (πλην της Αλβανίας).

Όμως, διαφωνούν στη **μοιρασιά των εδαφών**!!! Έτσι οδηγούνται στο:

1. **Ποια ήταν τα αίτια του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου και ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του;**

Αιτίες:

* Οι βαλκανικές χώρες δε συμφωνούσαν μεταξύ τους για τη διανομή των εδαφών που δόθηκαν με τη Συνθήκη του Λονδίνου.
* Οι Βούλγαροι πρόβαλλαν υπερβολικές απαιτήσεις.

1. Ζητούσαν από την Ελλάδα να περιορίσει τις αξιώσεις

Πιο συγκεκριμένα: της στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

1. και να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη.

 Ανάλογη στάση είχαν απέναντι στους Σέρβους.

**Β΄ βαλκανικός πόλεμος**

Έλληνες

Σέρβοι Vs Βούλγαροι

(Ρουμάνοι) [πολεμούν ενάντια]

Πότε; 1913 (μερικούς μήνες)

Αποτέλεσμα; Νικούν οι Έλληνες και οι Σέρβοι / ΗΤΤΑ της Βουλγαρίας (στηρίζονταν από τους Οθωμανούς)

**⮚ ΜΕΓΑΛΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ για την Ελλάδα διπλασιάζεται**

 Είχε: Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια νησιά, Κυκλάδες, Θεσσαλία

 Παίρνει: Ήπειρο, Μακεδονία, Κρήτη, υπόλοιπα νησιά Αιγαίου

(δημιουργείται το κράτος της Αλβανίας)

*Παραμένει όμως μια γενικότερη αναταραχή ανάμεσα στα κράτη, καθώς επίσης αίσθημα αδικίας και πίκρας στους χαμένους των Βαλκανικών Πολέμων.*

1. **Με ποια συνθήκη τελείωσε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος; Τι έλεγε αυτή η συνθήκη και ποια ήταν τα αποτελέσματά της;**

Με Συνθήκη του Βουκουρεστίου (και άλλες διεθνείς συνθήκες) που όρισε το εδαφικό καθεστώς στη Βαλκανική.

* Κερδισμένες βγήκαν η Ελλάδα, που διπλασιάστηκε εδαφικά, η Ρουμανία και η Σερβία και
* χαμένες η Βουλγαρία και η Τουρκία.
* Ένα νέο κράτος δημιουργήθηκε στη Βαλκανική, η Αλβανία.

Γενικά: Η αίσθηση της ήττας (Βουλγαρία, Τουρκία) και οι εκκρεμότητες σχετικά με τα σύνορα των βαλκανικών χωρών συντηρούσαν ένα κλίμα καχυποψίας και αντιπαλότητας μεταξύ τους.

1. Η Τουρκία και η Βουλγαρία συντάχθηκαν τελικά με

Αποτελέσματα: τις Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία).

1. Η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Σερβία συντάχθηκαν με

 την Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία).

1. Δόθηκε η δυνατότητα σε εξωβαλκανικές χώρες να

 επεμβαίνουν στις βαλκανικές υποθέσεις.

Έτσι, οδηγούμαστε στον **ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ** ( The Great War) για να λυθούν οι διαφορές και να αποκατασταθούν οι ισορροπίες δυνάμεων. **1ος Παγκόσμιος Πόλεμος**



