**ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ**

**ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ**

**Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**1. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ**

* Μέσα σε φρενίτιδα ενθουσιασμού ο εντολοδόχος των Μεγάλων Δυνάμεων : πρίγκιπας Γεώργιος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 9 Δεκεμβρίου 1898
* Ο Γάλλος ναύαρχος Ποττιέ ( υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Συμβουλίου των ναυάρχων ) => παρέδωσε επίσημα στο Γεώργιο τη διοίκηση της Κρήτης
* Πλοία των Δυνάμεων της Διεθνούς Προστασίας => χαιρέτησαν τη σημαία της Κρητικής πολιτείας
* Ύπατος Αρμοστής ( ανώτατος αξιωματούχος που έχει εντολή να κυβερνήσει ξένη υποτελή ή εξαρτημένη χώρα ή περιοχή ) => απηύθυνε το πρώτο του διάγγελμα προς το κρητικό λαό
* Κρητική σημαία => υψώθηκε στο φρούριο Φιρκά
* Τουρκική σημαία => διατηρήθηκε μόνο στο φρούριο της Σούδας : ως τελευταίο σύμβολο της τουρκικής επικυριαρχίας στην Κρήτη

 Το νησί τέθηκε υπό **ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**2§**

* Οι ξένοι ναύαρχοι => αναχώρησαν την επομένη ( 10 Δεκεμβρίου ) =>
* αμέσως άρχισε με γοργούς ρυθμούς το δυσχερές έργο της οργάνωσης του νέου πολιτικού σχήματος : **ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ**
* ορίστηκε : 16μελής επιτροπή => 12 χριστιανοί + 4 μουσουλμάνοι
* σκοπός / στόχος : να εκπονήσει σχέδιο κρητικού συντάγματος
* παράλληλα => προχώρησαν πολιτικές πράξεις ( χωρίς χρονοτριβή)
* Ένα μήνα μετά εγκατάσταση του Ύπατου Αρμοστή =>
1. Δημοσιεύτηκε το πρώτο διάταγμα «Περί συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως»
2. Προκηρύχθηκαν εκλογές για ανάδειξη πληρεξουσίων => αναδείχθηκαν : 138 χριστιανοί +50 μουσουλμάνοι **ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ**
* Η κρητική βουλή : άρχισε τις εργασίες της στις 8 Φεβρουαρίου 1899

**3§**

* Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας =>
1. Συντάχθηκε υπό πρότυπο του ισχύοντος τότε ελληνικού συντάγματος
2. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Πρέσβεων των Προστάτιδων Δυνάμεων στη Ρώμη
3. Τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή .
* Λίγες μέρες αργότερα => συγκροτήθηκε + ορκίστηκε : Α΄ Κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας ( υπουργός δικαιοσύνης : Ελ. Βενιζέλος )

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. Πότε ανέλαβε ο Πρίγκιπας Γεώργιος τα καθήκοντά του ως ύπατος αρμοστής της Κρητικής Πολιτείας ;
2. Ποιο ήταν το εθιμοτυπικό της τελετής ;
3. Πώς ονομάστηκε το νέο πολιτικό σχήμα ;
4. Ποια ήταν η σύνθεση και ο ρόλος της Επιτροπής που ορίστηκε;
5. Πότε δημοσιεύτηκε το πρώτο σημαντικό διάταγμα ;Πώς ονομάστηκε;
6. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκλογών που προκηρύχθηκαν στις αρχές του 1899;Πότε άρχισε τις εργασίες της η Κρητική Βουλή;
7. Τι γνωρίζετε για το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ;
8. Ποια θέση κατείχε ο Ελ. Βενιζέλος στην πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής πολιτείας;

**ΠΗΓΗ**

***Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και στα στοιχεία του παραθέματος να απαριθμίσετε:***

***Α) Τα στοιχεία που προοιωνίζονταν θετικές εξελίξεις στο στόχο των Κρητικών για ένωση με την Ελλάδα Β) Τα στοιχεία που έδειχναν τη δυσκολία για την επίτευξη του παραπάνω στόχου***

 Ο πρίγκιπας ορίστηκε Ύπατος Αρμοστής Κρήτης με τριετή θητεία. Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 έφθασε στη Σούδα με τη ρωσική ναυαρχίδα «Νικόλαος Α΄», συνοδευόμενη και από πλοία των άλλων Δυνάμεων, όπου του επιφυλάχθηκε αποθεωτική υποδοχή. Τον υποδέχονταν στη Σούδα οι ναύαρχοι Ποττιέ, Νόελ, Σκρύδλωφ και Μπέτολλο κι ο ενθουσιώδης Κρητικός λαός. Ο πρόεδρος του συμβουλίου των ναυάρχων Γάλλος Ποττιέ του παρέδωσε επίσημα στο Διοικητήριο Χανίων τη διοίκηση της Κρήτης, ενώ τα ευρωπαϊκά πολεμικά, έξω από το λιμάνι, χαιρέτιζαν με κανονιοβολισμούς την ύψωση της κρητικής σημαίας.

Σε σύντομο διάστημα ο Γεώργιος ανέθεσε σε επιτροπή από 16 μέλη (12 χριστιανούς και 4 μουσουλμάνους), με πρόεδρο τον Ιωάννη Σφακιανάκη, τη σύνταξη σχεδίου Συντάγματος που θα ενέκρινε η Κρητική Συνέλευση, η οποία συγκροτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1899, ενώ ταυτόχρονα προκηρύχτηκαν για τις 24 του ίδιου μήνα εκλογές των πληρεξουσίων. Στις 8 Φεβρουαρίου έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Κρητικής Συνελεύσεως που αποτελέστηκε από 138 χριστιανούς και 50 μουσουλμάνους. Η Συνέλευση, με πρόεδρο τον Σφακιανάκη, ψήφισε το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας. Μετά την επικύρωσή του από τον Ύπατο Αρμοστή και την έγκρισή του, με ελάχιστες μεταβολές, από τις Μεγάλες Δυνάμεις, το Σύνταγμα δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου 1899 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Στις 27 Απριλίου 1899, ο Ύπατος Αρμοστής όρισε Συμβούλιο του Ηγεμόνα (δηλαδή κυβέρνηση) από τους Κρητικούς αρχηγούς συνιστώμενη από πέντε Ανώτερες Διευθύνσεις, αντίστοιχες με τα σημερινά Υπουργεία. Οι σύμβουλοι με τις διευθύνσεις τους ήταν: Ελευθέριος Βενιζέλος της Δικαιοσύνης, Μανούσος Κούνδουρος των Εσωτερικών, Νικόλαος Γιαμαλάκης της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Φούμης των Οικονομικών και Χασάν Σκυλιανάκης της Δημοσίας Ασφαλείας. Από τους αρχηγούς δεν συμμετείχε στο συμβούλιο μόνο ο Ιωάννης Σφακιανάκης, επειδή υπέβαλε στον Αρμοστή ένα σχέδιο για το οριστικό πολίτευμα του νησιού, αλλά ο Γεώργιος δεν το ενέκρινε.

**Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**2. H περίοδος της δημιουργίας**

\* 1η κυβέρνηση της **Κρητικής πολιτείας** =>

Α. εργάστηκε με ζήλο

Β. απέδωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα => σημαντικό έργο :

1. Εξέδωσε πολύ γρήγορα : νόμους + διατάγματα
2. Έκοψε κρητικό νόμισμα ( : κρητική δραχμή )
3. Οργάνωσε ταχυδρομική υπηρεσία
4. Οργάνωσε χωροφυλακή : με Ιταλούς αξιωματικούς + υπαξιωματικούς ( καραμπινιέρους )
5. Επέδειξε μέριμνα για εκπαίδευση => α. ιδρύθηκαν σχολεία , β. διορίστηκαν δάσκαλοι
6. Επέδειξε μέριμνα για δημόσια υγεία => αντιμετώπισε το πρόβλημα της λέπρας ( ενδημική (τοπική) μορφή σε πόλεις και χωριά Κρήτης => οργάνωση λεπροκομείου Σπιναλόγκα ( 1903)
7. Αντιμετώπισε με επιτυχία ένα σοβαρό θέμα = καθεστώς τοπικής Εκκλησίας 🡺

 Με **Οργανικό Νόμ**ο ( 1900) => δόθηκε λύση σε ακανθώδη ( δυσχερή ) εκκλησιαστικά ζητήματα : π.χ.

- σχέση εκκλησίας Κρήτης + οικουμενικού Πατριαρχείου

- εκλογή μητροπολίτη + επισκόπων

Βασικό σχήμα

(ισχύει μέχρι σήμερα )

Με μικρές τροποποιήσεις

*Ένα καθεστώς ημιαυτόνομης εκκλησίας*

Ο Προκαθήμενος ( ανώτερος κληρικός ) η Κρητική Πολιτεία

Εκλέγεται από Οικουμενικό Πατριάρχη

 εκδίδει το διάταγμα της αναγνώρισης και εγκατάστασής του

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. «Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας εργάστηκε με ζήλο και απέδωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικό έργο». Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας .
2. Πώς αντιμετωπίστηκε το καθεστώς της τοπικής Εκκλησίας ;

**ΠΗΓΗ**

***1.Συνθέτοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τα στοιχεία που θα αντλήσετε από τα ιστορικά παραθέματα να στηρίξετε τη φράση: « τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Κρητικής πολιτείας μπορούμε να τα ονομάσουμε περίοδο δημιουργίας »***

 **Νόμισμα**

 Αξιοσημείωτη ήταν και η έκδοση σειράς νομισμάτων από την Κρητική πολιτεία, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους το 1898 σε μια προσπάθεια οικονομικής απεξάρτησης από τις εκδόσεις των τυπικών επικυρίαρχων της (Γάλλοι – Βρετανοί – Ρώσοι – Ιταλοί).

 Με ένα διάταγμα του ύπατου αρμοστή Κρήτης της 17/4/1900 που καταχωρήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης της Κρητικής πολιτείας σαν νόμος υπ΄αριθμ. 157β ορίζεται αποκλειστικό προνόμιο της πολιτείας το δικαίωμα κοπής νομισμάτων. Το διάταγμα ορίζει σαν νομισματική μονάδα την δραχμή που την υποδιαιρεί σε 100 λεπτά. Είχε προβλεφθεί να κοπούν και χρυσά δεκάδραχμα και εικοσάδραχμα τα οποία τελικά δεν κόπηκαν.

 Τα κρητικά νομίσματα ήταν ιδίου βάρους και ποιότητας με τα αντίστοιχα ελληνικά και παρέμειναν με ισχύ μέχρι και μετά την ένωση του νησιού με την Ελλάδα το 1913. Έτσι τα χάλκινα και χαλκονικέλινα νομίσματα έμειναν σε κυκλοφορία μέχρι την 30η Ιουνίου του 1923, οπότε και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, βάση του διατάγματος της 6ης Μαρτίου του 1923. Τα αργυρά νομίσματα έμειναν σε κυκλοφορία μέχρι την 23η Ιουλίου του 1929, οπότε και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, βάση του νόμου 4234 του 1929.

( Πανελλήνια νομισματική ένωση)

 **Ταχυδρομείο**

 Μέχρι την δημιουργία της Κρητικής Πολιτείας, στην Κρήτη λειτουργούσαν τα εξής ταχυδρομεία: Αυστριακό, Τουρκικό, Ελληνικό, και κατά την μεταβατική περίοδο και το Γαλλικό, το Ιταλικό, το Αγγλικό και το Ρώσικο ταχυδρομείο, που εξυπηρετούσαν κυρίως τις ανάγκες των περιοχών που διοικούσαν οι δυνάμεις τους
Μετά την δημιουργία του νέου κράτους, ιδρύθηκε στις 1 Μαρτίου 1900 η «Κρητική Ταχυδρομική Υπηρεσία», που λειτούργησε σ’ ολόκληρο το νησί. Εξέδωσε κρητικά γραμματόσημα και ίδρυσε συνολικά 35 μόνιμα ταχυδρομικά γραφεία και 79 κινητά (αγροτικά). Τα γραμματόσημα αυτά κυκλοφόρησαν στην Κρήτη μέχρι την ένωση.
Παράλληλα με την λειτουργία των Ταχυδρομικών γραφείων της Κρητικής Πολιτείας, στις 3 μεγάλες πόλεις της Κρήτης συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι το 1914 περίπου, τα ξένα ταχυδρομικά γραφεία (Γαλλικό, Αυστριακό, Ιταλικό), που εκδίδαν και ειδικές σειρές γραμματοσήμων για την Κρήτη.

 **Τράπεζα Κρήτης**

 Στη νέα Κρητική Πολιτεία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με όμιλο Άγγλων τραπεζιτών ίδρυσαν το 1899 την Τράπεζα Κρήτης. Αργότερα, με την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, η Τράπεζα Κρήτης απόκτησε το δικαίωμα κυκλοφορίας χαρτονομίσματος για τη δική της περιοχή, όπως η Ιονική στα Ιόνια Νησιά το 1864 και η Ηπειροθεσσαλίας το 1882. Συγχωνεύθηκε με την Εθνική το 1919.

 **Εκπαίδευση**

 Η εκπαίδευση ήταν ήδη ανεπτυγμένη στην Κρήτη, αλλά με την σύσταση της Κρητικής Πολιτείας εμφάνισε νέα άνθηση. Η πρώτη νομολογία για την εκπαίδευση εισήχθει με διατάξεις του Συντάγματος του 1899, με τις οποίες καθιερώθηκε η υποχρεωτική παιδεία και για τα δύο φύλα.

 Κατά την περίοδο αυτή λειτούργησαν δύο τύποι δημοτικών σχολείων, τα κατώτερα (τετρατάξια) και τα ανώτερα ή πλήρη (εξατάξια). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρχαν τα ημιγυμνάσια με τρεις τάξεις στα μικρά επαρχιακά κέντρα, τα πλήρη εξατάξια γυμνάσια στα αστικά κέντρα του νησιού, και τα τριτάξια ανώτερα παρθεναγωγεία των Χανίων και Νεάπολης και το πεντατάξιο Παρθεναγωγείο του Ηρακλείου. Με νόμο του 1903 ιδρύθηκε στο Ηράκλειο παιδαγωγική σχολή, το τριτάξιο διδασκαλείο και ιεροδιδασκαλείο στη Μονή Αγ. Τριάδας των Χανίων. Δάσκαλοι διορίστηκαν εκτός από απόφοιτοι Γυμνασιακών τάξεων, απόφοιτοι σχολαρχείων και ορισμένοι απόφοιτοι τετρατάξιων δημοτικών.

 Ο αριθμός σχολείων και μαθητών συνεχώς μεγάλωνε μέχρι την Ένωση και τα ποσοστά αναλφαβητισμού μειώθηκαν. Η νομοθεσία της Κρητικής πολιτείας σε εκπαιδευτικά θέματα ίσχυσε ως το 1914 οπότε και εφαρμόστηκε η κοινή γενική εκπαιδευτική πολιτική και νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

Πηγή: xania.gr, πηγή: Βικιπαίδεια

 **ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ ΤΟ 1904**

 Με απόφασή της η Κρητική Πολιτεία μάζεψε όλους τους λεπρούς που ζητιάνευαν εξαθλιωμένοι ζώντας σε οικισμούς έξω από τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, τα Μεσκίνια, και τους συγκέντρωσε στη Σπιναλόγκα. Αρχικά η ζωή τους ήταν άθλια. Η Σπιναλόγκα είναι μια απέραντη τρώγλη, ένα νεκροταφείο υπό προθεσμία, χωρίς την παραμικρή οργάνωση, χωρίς φαρμακευτική αγωγή για τους νοσούντες, χωρίς ελπίδα.

 Η Σπιναλόγκα, που «άνοιξε τις πόρτες» της για τους λεπρούς το 1904 και έκλεισε το 1957, φιλοξένησε εκατοντάδες πάσχοντες συνανθρώπους μας, που «ανέπτυξαν» με τα βάσανα και τις στερήσεις τη δική τους ζωντανή κοινωνία. Οσοι μπορούσαν δούλευαν σε διάφορες εργασίες, υπήρχε καφενείο, γίνονταν εκκλησιασμοί στο εκκλησάκι της στον Αγ. Παντελεήμονα, μάθαιναν τα νέα από ψαράδες στο λιμανάκι του νησιού, ερωτεύονταν, παντρεύονταν, έκαναν υγιή παιδιά τα οποία μεταφέρονταν και μεγάλωναν σε καλύτερες συνθήκες στο βρεφονηπιακό τμήμα του Λεπροκομείου της Αγίας Βαρβάρας στην Αθήνα

Του Μανόλη Κοκολάκη (απόσπασμα)

 **Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

 **3. Tα πρώτα νέφη**

\* Το θετικό + αισιόδοξο κλίμα των 2 πρώτων ετών λειτουργίας του ΝΕΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ άρχισαν να σκιάζουν **απειλητικά σύννεφα** => **σοβαρή εσωτερική κρίση** :

1. **Το Σύνταγμα της Κρητικής πολιτείας** =>

Α. υπερβολικά συντηρητικό

Β. παραχωρούσε στον Ηγεμόνα ( =ύπατος Αρμοστής ) : υπερεξουσίες => δεσποτική συμπεριφορά

Γ. ασάφεια στον ακριβή καθορισμό αρμοδιοτήτων => δημιουργούσε : α. τριβές , β. προσωπικές αντιπαραθέσεις στο έργο της διοίκησης

1. **Οι τοπικοί παράγοντες της Κρήτης** : (που) α. πολέμησαν για την ελευθερία του νησιού , β. στήριξαν με ενθουσιασμό τον Πρίγκιπα => έβλεπαν με : δυσφορία + πικρία 1. να παραγκωνίζονται ( παραμερίζονται ) , 2. να διορίζονται σε καίριες θέσεις *Αθηναίοι σύμβουλοι* του Γεωργίου : αγνοούσαν : α. τα κρητικά πράγματα , 2. την ψυχολογία των Κρητών
2. **Πιο σημαντικό :** η διαχείριση του εθνικού ζητήματος «της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα» => παρατηρήθηκε **Διάσταση απόψεων μεταξύ Γεωργίου – Ελ. Βενιζέλου:**

**Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ :** η λύση θα ωρίμαζε με συνεχείς παραστάσεις και υπομνήματα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις

**Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ :** έβλεπε πρακτικότερα + ρεαλιστικότερα => λύση : σταδιακή +με βαθμιαίες κατακτήσεις //α΄ κατάκτηση  **: 1.** Απομάκρυνση ξένων στρατευμάτων από τις κρητικές πόλεις , **2**.αντικατάστασή τους από ντόπια πολιτοφυλακή ( με Έλληνες αξιωματικούς )

**3§**

* Η διάσταση των απόψεων στο πολιτικό ζήτημα => **μορφή προσωπικής αντιπαράθεσης**
* Βενιζέλος : δεν αναγνώριζε στον Πρίγκιπα το δικαίωμα να διαχειρίζεται προσωπικώς το εθνικό ζήτημα της Κρήτης
* Κακοί σύμβουλοι του Γεωργίου διοχέτευσαν : χαλκευμένα ( κατασκευασμένα ) +συκοφαντικά κείμενα στις αθηναϊκές εφημερίδες εναντίον Ελευθερίου Βενιζέλου => γεγονός που δημιουργούσε βαρύ κλίμα διχασμού .

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα των δύο πρώτων ετών της λειτουργίας του νέου καθεστώτος άρχισαν να σκιάζουν απειλητικά σύννεφα , τα οποία επρόκειτο να δημιουργήσουν λίγο αργότερα σοβαρή εσωτερική κρίση». Ποια ήταν τα απειλητικά σύννεφα ;
2. Σε ποιο ουσιώδες ζήτημα παρατηρήθηκε εξαρχής διάσταση απόψεων μεταξύ του πρίγκιπα Γεωργίου και του Ελ. Βενιζέλου ; Πού οδήγησε η διάσταση ;

**ΠΗΓΗ 1**

**Ο Βενιζέλος και το Κρητικό Σύνταγμα του 1899**

**Απόσπασμα από επιστολή του Ελ. Βενιζέλου της 12ης Φεβρουαρίου του 1906 στον Α. Βορεάδη**

«Όλοι είχομεν πλανηθή επιζητήσαντες … την υπέρμετρον ενίσχυσιν του ανεύθυνου παράγοντος προς περιορισμόν του κοινοβουλευτισμού, εις ον αποδίδομεν … την εθνικήν γυμνότητα, ην απεκάλυψεν ο πόλεμος του 1897. Η ευθύνη δε εμού είναι μεγαλυτέρα ως επιδράσαντος πλειότερον εις την σύνταξιν του συντηρητικού πολιτεύματος το 1889».

ΙΑΧ, Αρχείο Θερίσου, 18/4

**ΠΗΓΗ 2**

**Ο συντηρητικός χαρακτήρας του Κρητικού Συντάγματος του 1899**

Σύμφωνα με μια θεωρία, το σύνταγμα (σημ.: του 1899) είχε συντηρητικό χαρακτήρα επειδή ο λαός της Κρήτης – και τα δεκαέξι μέλη της συντακτικής επιτροπής – πίστευε ότι μια εκτελεστική εξουσία με ενισχυμένες αρμοδιότητες και απαλλαγμένη από κοινοβουλευτικούς περιορισμούς και επεμβάσεις βραχυπρόθεσμα θα συνέβαλε πιο αποτελεσματικά στην επίλυση των πολιτικών προβλημάτων του νησιού … Οι συντάκτες της τελικής μορφής του σχεδίου του συντάγματος δεν θεωρούσαν οριστικό το καθεστώς της αυτονομίας, αφού δεν ικανοποιούσε τις εθνικές προσδοκίες των Κρητών. Η αρμοστεία αντιπροσώπευε γι’ αυτούς ένα σύντομο μεταβατικό στάδιο, το προοίμιο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Με την αντίληψη αυτή ως προϋπόθεση των συνταγματικών τους επιλογών, τα μέλη της επιτροπής ενίσχυσαν τις σχεδόν μοναρχικές εξουσίες του προσωρινού ηγέτη της Κρήτης, για να διευκολύνουν τη γρήγορη επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων του τόπου τους και να αποκλείσουν τις πιθανές τραγικές συνέπειες (όπως η ήττα της Ελλάδας στον πόλεμο του 1897) που μπορούσαν να έχουν οι τυχόν εκτροπές των εκλεγμένων εθνικών αντιπροσώπων από τα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.

Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, σσ. 382-383

**Λαμβάνοντας υπόψη τα παραθέματα και τις πληροφορίες του βιβλίου σας:**

**α) Να επισημάνετε τα στοιχεία εκείνα που υποδηλώνουν το συντηρητικό χαρακτήρα του Κρητικού Συντάγματος του 1899.
β) Να προσδιορίσετε τα κριτήρια βάσει των οποίων η συντακτική επιτροπή προχώρησε στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου Συντάγματος.**

**ΠΗΓΗ**

**Το Κρητικό Σύνταγμα του 1899**

Τα σοβαρά προβλήματα που γεννήθηκαν στην εφαρμογή του ήταν συνέπεια των ατελειών του. Για παράδειγμα, ο ύπατος αρμοστής οριζόταν ως αντιπρόσωπος των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη, αλλά συνδεόταν και με το λαό της με μια «σύμβαση». Ήταν ο κεντρικός παράγοντας του κράτους και ο κύριος εκτελεστικός λειτουργός και σημαντικό στέλεχος της νομοθετικής εξουσίας. Όπως παρατηρούσε ο πρόεδρος της συντακτικής επιτροπής Ι. Σφακιανάκης, «το πρόσωπον του Ηγεμόνος είναι το κέντρον όλων των εξουσιών». Από την άλλη μεριά, τα μέλη της αρμοστειακής κυβέρνησης, σύμφωνα πάντοτε με το σύνταγμα, ήταν σύμβουλοι του πρίγκιπα, ελεγχόμενοι και άμεσα υπόλογοι σ’ αυτόν μάλλον παρά στη Συνέλευση από την οποία προέρχονταν … Η Κρητική Συνέλευση, η οποία εκλεγόταν με γενική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια, δεν είχε σαφείς εξουσίες ούτε αρκετές αρμοδιότητες. Πραγματοποίησε μόνο μια συνεδρίαση στη διάρκεια της θητείας της και, καθώς φαίνεται, είχε περιορισμένη δικαιοδοσία, αφού η τελική επικύρωση των νόμων ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του ύπατου αρμοστή.

Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, σ. 382

**Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της πηγής και τις πληροφορίες του βιβλίου σας:**

**α) Να επισημάνετε τις αδυναμίες στην οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας που προκάλεσαν εσωτερική κρίση μετά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας της.
β) Να εξηγήσετε πώς εκδηλώθηκε αυτή η κρίση σε πολιτικό επίπεδο και πώς, στη συνέχεια, η διάσταση των απόψεων πήρε τη μορφή προσωπικής αντιπαράθεσης.**

**Πηγές Πανελλαδικών**

**Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να επισημάνετε τους λόγους που προκάλεσαν τη ρήξη του Ελευθερίου Βενιζέλου με τον πρίγκιπα Γεώργιο**. Μον. 25

**ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ Πανηγυρικός λόγος του Ε. Βενιζέλου**

«…Ευθύς εξ αρχής ωνόμασαν τον Πρίγκιπα αντιπρόσωπον της Εθνικής Ιδέας εν Κρήτη. Κατά του τίτλου τούτου διεμαρτυρήθην και διαμαρτύρομαι. Η Κρήτη δεν έχει ανάγκην αντιπροσώπων της Εθνικής Ιδέας. Τίτλοι αυτής είναι οι αγώνες της. Εδέχθημεν τον ΄Υπατον Αρμοστήν μόνον ως κομίζοντα τον αρραβώνα της ενώσεως της Κρήτης μετά της Ελλάδος. […] Υπό το απεχθές τούτο καθεστώς παρενεβλήθησαν παρεξηγήσεις, αίτινες το κατέστησαν απεχθέστερον. Καθ’ έκαστον ταξίδιον του Πρίγκιπος επιστεύετο ότι θα γίνη η ένωσις. Παρήλθον ήδη εξ έτη. ΄Ητο φυσικόν ο Κρητικός Λαός να προσφύγη άπαξ έτι εις τα όπλα, όπως καταστήση εναργεστέραν την ανάγκην της εθνικής του αποκαταστάσεως. [Παράθεμα σχολ. βιβλίου, σ. 214]

**ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄**

[…] Η δημιουργία νέων προϋποθέσεων στο επίπεδο τόσο της κρατικής οργανώσεως όσο και της οικονομικής δραστηριότητας συνέβαλε αποφασιστικά στην αριθμητική διεύρυνση και την κοινωνική ανάδειξη των μεσοαστικών ιδίως και των μικροαστικών στρωμάτων. […] Φορείς νέων δυναμικών αντιλήψεων στα πλαίσια της δημόσιας ζωής, οι εκπρόσωποι της ανερχόμενης τάξεως, ήταν εύλογο να διεκδικούν το δικαίωμα της ενεργότερης συμμετοχής στα κοινά και να κατατείνουν στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, ενώ η συγκεντρωτική διακυβέρνηση της αρμοστείας στο επίπεδο της διοικήσεως και η στατική αντίληψη στον τομέα της οικονομίας ήταν φυσικό να προκαλέσουν τη ζωηρή αντίδρασή τους.

(Κ. Σβολόπουλος, «Η διάσταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο»,
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄, Αθήνα 1977: Εκδοτική Αθηνών, σ. 207)

**Να αναφερθείτε στα προβλήματα, που έφεραν τα πρώτα νέφη στη λειτουργία της Κρητικής Πολιτείας, εκτός από τη διαχείριση του εθνικού ζητήματος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.** Μονάδες 25

 **Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)**

**α. Τα αίτια και οι αφορμές**

* 18 Μαρτίου 1901 => κορύφωση της κρίσης :

ο Γεώργιος απέλυσε τον Βενιζέλο από το αξίωμα του υπουργού

\* **Βενιζέλος** => 1. για να στηρίξει τις απόψεις του στο εθνικό ζήτημα της Κρήτης =>

 2. δημοσίευσε στην εφημερίδα *«Κήρυξ»* των Χανίων (ο ίδιος εξέδιδε) 5 πολύκροτα ( προκαλούν αίσθηση στην κοινή γνώμη ) άρθρα με τίτλο «Γεννηθήτω Φως »

\* **Γεώργιος** => *«πολιτική αδιαλλαξίας »*

Προχώρησε σε πιο αυταρχικά μέτρα :

- απαγόρευση ελευθεροτυπίας

-διώξεις διακεκριμένων μελών κρητικής αντιπολίτευσης

- φυλακίσεις

2§

Κάτω από αυτές τις συνθήκες =>

* πολιτικά πράγματα στην Κρήτη => ΑΔΙΕΞΟΔΟ
* προσπάθειες συναλλαγής αντίπαλων πολιτικών ομάδων => ναυάγησαν

Γύρω από Βενιζέλο => συνασπίστηκαν ( ένωσαν δυνάμεις σε κοινό αγώνα ) δυσαρεστημένοι από αυταρχική πολιτική του Πρίγκιπα

Σχηματίστηκε : ισχυρότατη «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις»

Συνεργάτες : Κ. Φούμης , Κ. Μάνος , ( Ελ. Βενιζέλος ) : 3ανδρία

Δυναμική αναμέτρηση με τον πρίγκιπα

3§

Τέλος 1904 => - έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης

* προκηρύχθηκαν εκλογές 🡺 ΘΑ :
* ανάδειξη : 64 βουλευτών
* σύμφωνα με σύνταγμα +10 βουλευτές θα διορίζονταν από τον πρίγκιπα
* **ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ** : αποφάσισε
* να μη συμμετέχει στις εκλογές
* κατήγγειλε τα ανελεύθερα μέτρα Πρίγκιπα
* κάλεσε το λαό σε αποχή .
* **Κατάσταση** : εκτραχύνθηκε 26 Φεβρουαρίου 1905 => 3ανδρία + 15 επιφανείς πολιτευτές => συνέταξαν και υπέγραψαν **Προκήρυξη** => ζητούσαν μεταβολή του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας : **1ο ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ** ( προμήνυμα επανάστασης του Θερίσου ) ( πηγή 8 )

4§

Όλοι είχαν πεισθεί => *ότι μια ένοπλη εξέγερση : επί θύρας*

 Υπηρεσίες Πρίγκιπα Ενωμένη Αντιπολίτευση

 Συγκέντρωναν πληροφορίες σκόπιμα διέρρεε η πληροφορία :

 *Πιθανή ημέρα εξέγερσης : 14 Μαρτίου*

 ( Φεβρουάριο Μάρτιο 1904)

Άρχισαν να συρρέουν με μεγάλη μυστικότητα

Ομάδες ενόπλων στο **Θέρισο**

ΓΙΑΤΙ; Βενιζέλος + συνεργάτες : έδρα της επανάστασης : α. κοντά στα Χανιά , β. περιοχή δυσπρόσιτη ( φυσικό οχυρό) .

5§

Επαναστάτες : - αιφνιδίασαν τον Ηγεμόνα

 - κήρυξαν επανάσταση : 10 Μαρτίου 1905

 - πρωί => προκηρύξεις τοιχοκολλημένες δρόμους Χανίων

**ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ** : καλούσαν τον λαό σε συμπαράσταση => α. να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ένωσης ,β. συνιστούσαν στη χωροφυλακή => να μην υπακούει στις διαταγές του πρίγκιπα

**Παράλληλα** => εκπρόσωποι επαναστατών διασκορπίστηκαν σε όλη την Κρήτη : α. να μεταδώσουν , β. να προπαγανδίσουν το επαναστατικό μήνυμα => μέσα σε λίγες ημέρες : όλη η Κρήτη ( κρητική ύπαιθρος ) βρισκόταν σε επαναστατικό αναβρασμό =>

Α. ψηφίσματα συμπαράστασης έφταναν από παντού , Β. ισχυροί παράγοντες του νησιού ( ακόμα και πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου ) => προσχώρησαν στην επανάσταση , Γ. Βενιζέλος ( : φυσικός αρχηγός επαναστατικού κινήματος ) ανέλαβε να ενημερώσει λαό και αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων , για τους λόγους και τους σκοπούς της επανάστασης .

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. Πότε κορυφώθηκε η κρίση και η διάσταση απόψεων ανάμεσα στον πρίγκιπα και τον Ελ. Βενιζέλο ;Τι έκανε ο Γεώργιος ; Πώς αντέδρασε ο Ελ. Βενιζέλος;
2. Πώς υλοποιήθηκε η πολιτική αδιαλλαξία που ακολούθησε ο Γεώργιος;
3. Τι γνωρίζετε για την *Ηνωμένη Αντιπολίτευσις* ;
4. Τι έγινε στο τέλος του 1904 ;
5. Τι έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 1905;
6. Ποιες διεργασίες έγιναν πριν την ημέρα έναρξης της ένοπλης εξέγερσης ;
7. Γιατί ο Βενιζέλος και οι συνεργάτες του επέλεξαν το χωριό Θέρισο ως έδρα της επανάστασης ;
8. Τι έγινε στις 10 Μαρτίου 1905;
9. Τι σημαίνει η φράση : *«Μέσα σε λίγες ημέρες ολόκληρη η κρητική ύπαιθρος βρισκόταν σε επαναστατικό αναβρασμό»* ;
10. Ποιο ρόλο και ποια δράση ανέλαβε ο Ελ Βενιζέλος στο πλαίσιο του επαναστατικού κινήματος ;

**ΠΗΓΕΣ**

### ****Η Προκήρυξη της Αντιπολίτευσης (26 Φεβρουαρίου 1905)********[Το προμήνυμα της επανάστασης του Θερίσου]****

«Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την ηνωμένην εν Κρήτη αντιπολίτευσιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26 Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος, αποφασίζομεν: α) Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω η επίτευξις του από αιώνων επιδιωκομένου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος. β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος μας προς την ελευθέραν Ελλάδα, μεταβαλλομένης από διεθνούς απόψεως της σημερινής καταστάσεως. γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του σκοπού τούτου θέλομεν επιδιώξει την αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος κατά το πρότυπον του ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέλομεν επιδιώξει και δι’ ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις ενεργείαις ημών δεν θέλομεν επιδιώξει προσωπικήν μεταβολήν, αλλ’ επελθούσης τοιαύτης θέλομεν αποκρούσει παντί σθένει και δια των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτην».

Παράθεμα σχολικού βιβλίου, σ. 212

#### ****ΠΗΓΗ 2****

### ****Πανηγυρικός λόγος του Ε. Βενιζέλου****

«…Ευθύς εξ αρχής ωνόμασαν τον Πρίγκιπα αντιπρόσωπον της Εθνικής Ιδέας εν Κρήτη. Κατά του τίτλου τούτου διεμαρτυρήθην και διαμαρτύρομαι. Η Κρήτη δεν έχει ανάγκην αντιπροσώπων της Εθνικής Ιδέας. Τίτλοι αυτής είναι οι αγώνες της. Εδέχθημεν τον Ύπατον Αρμοστήν μόνον ως κομίζοντα τον αρραβώνα της ενώσεως της Κρήτης μετά της Ελλάδος. Αλλ’ ο αρραβών διήρκεσε τόσον πολύ, ώστε το στάδιον της μνηστείας κατήντησεν απεχθές, καθ’ όσον δεν επήλθεν η πρόοδος η προσδοκωμένη και συμφυής προς την απόκτησιν της ελευθερίας. Υπό το απεχθές τούτο καθεστώς παρενεβλήθησαν παρεξηγήσεις, αίτινες το κατέστησαν απεχθέστερον. Καθ’ έκαστον ταξίδιον του Πρίγκιπος επιστεύετο ότι θα γίνη η ένωσις. Παρήλθον ήδη εξ έτη. Ήτο φυσικόν ο Κρητικός Λαός να προσφύγη άπαξ έτι εις τα όπλα, όπως καταστήση εναργεστέραν την ανάγκην της εθνικής του αποκαταστάσεως. Υπάρχουν οι φρονούντες ότι το κίνημα τούτο είναι άκαιρον. Δεν έχει, άραγε, αναγνωρισθή ότι η μόνη λύσις του Κρητικού Ζητήματος είναι η ένωσις της Κρήτης μετά του Βασιλείου της Ελλάδος; Την ένωσιν, λέγουν, θα την κάμη μόνον όταν θελήσει ο υιός του βασιλέως της Ελλάδος! Διαμαρτύρομαι και κατά της αντιλήψεως αυτής. Δεν δυνάμεθα να αναθέσωμεν το εθνικόν μας μέλλον εις μίαν οικογένειαν…» Παράθεμα σχολικού βιβλίου, σ. 214

#### ****ΠΗΓΗ 3****

### ****Σύμπτωση των προγραμματικών αρχών του Βενιζέλου με τις βαθύτερες αναζητήσεις********μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης****

Η σύμπτωση των προγραμματικών αρχών του Βενιζέλου με τις βαθύτερες αναζητήσεις μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης δεν εξέφρασε τις κοινές μόνο παροδικές αντιδράσεις απέναντι στην αρμοστειακή διοίκηση. Ο Κρητικός ηγέτης, ουσιαστικός εισηγητής των νεώτερων μορφών του φιλελευθερισμού στο πεδίο της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής πρακτικής, έτεινε έκτοτε να ανταποκριθεί στις νέες αναζητήσεις της φιλελεύθερης κοινής γνώμης… Η διαφοροποίηση της κοινής γνώμης ήταν πραγματικά άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη των πολιτικών γεγονότων, στο μέτρο που αυτά αντικατόπτριζαν αντιθέσεις ή βαθύτερους ανταγωνισμούς, απότοκους των δυναμικών διαμορφώσεων στους κόλπους της κρητικής κοινωνίας. Τα πολιτικά γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αι. και, τέλος, η ανακήρυξη του αυτόνομου καθεστώτος είχαν συντελέσει στην, περιορισμένη έστω, αλλά σταθερή διακίνηση των κατοίκων της υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα. Η σημασία του φαινομένου αποβαίνει ακόμη μεγαλύτερη, αν συσχετισθεί με την υποχώρηση του μουσουλμανικού και τη χειραφέτηση του χριστιανικού στοιχείου. Παράλληλα προς τη δημογραφική διαφοροποίηση, η δημιουργία νέων προϋποθέσεων στο επίπεδο τόσο της κρατικής οργανώσεως όσο και της οικονομικής δραστηριότητας συνέβαλε αποφασιστικά στην αριθμητική διεύρυνση και την κοινωνική ανάδειξη των μεσοαστικών ιδίως και των μικροαστικών στρωμάτων. Η συνακόλουθη παρουσία τους στο πεδίο της πολιτικής ζωής ήταν φυσικό να συναφθεί με την παράλληλη προοδευτική κατίσχυση των αντιπροσωπευτικών τους αναζητήσεων. … Φορείς νέων δυναμικών αντιλήψεων στα πλαίσια της δημόσιας ζωής, οι εκπρόσωποι της ανερχόμενης τάξεως, ήταν εύλογο να διεκδικούν το δικαίωμα της ενεργότερης συμμετοχής στα κοινά και να κατατείνουν στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, ενώ η συγκεντρωτική διακυβέρνηση της αρμοστείας στο επίπεδο της διοικήσεως και η στατική αντίληψη στον τομέα της οικονομίας ήταν φυσικό να προκαλέσουν τη ζωηρή αντίδρασή τους.

Κ. Σβολόπουλος, «Η διάσταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο», Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΔ΄, σ. 207

#### ****ΠΗΓΗ 4****

#### ****Ο Μ. Φούμης (γιος του οπλαρχηγού Κων/νου Φούμη, συνεργάτη και φίλου του Βενιζέλου) χαρακτήρισε το Θέρισο (1905) «σκηνοθετημένο κίνημα»:****

«Ήταν ένα είδος σκηνοθετημένου κινήματος, ένας ευφυής πολιτικός ελιγμός, ο οποίος επέτρεψε στον Βενιζέλο να ανακτήσει τα ενωτικά του διαπιστευτήρια, που τα είχε χάσει στο διάστημα μεταξύ του 1901 και του 1905. Ήταν ταυτόχρονα διακήρυξη της ενωτικής του τοποθέτησης και αντιδυναστική πράξη, παρά τις διαβεβαιώσεις του περί του αντιθέτου…»

Λ. Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, ό.π., σσ. 408 και 424

**Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των παραθεμάτων και τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε και να αναλύσετε τα αίτια και τους σκοπούς της επανάστασης του Θερίσου (1905).**

 **Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)**

 **β. Η αντίδραση του Πρίγκιπα**

\* έκρηξη και ταχύτατη επέκταση Επανάστασης => καταθορύβησαν : α. τον Πρίγκιπα και το περιβάλλον του , β. την ελληνική κυβέρνηση, γ. τις Προστάτιδες Δυνάμεις

* **ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ** : λήψη σπασμωδικών μέτρων => έδωσε στους επαναστάτες προθεσμία 36 ωρών : να καταθέσουν όπλα // Παρήλθε => κήρυξε ( με συγκατάθεση Μεγάλων Δυνάμεων ) στρατιωτικό νόμο σε όλη την ΚΡΗΤΗ
* **ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ** : 1. ενεργούσε κατά τις εντολές του αρμοστειακού περιβάλλοντος ( αφού δεν υπήρχε αντιπολίτευση ) , 2. Ψήφισε το νόμο : *«Περί ιδρύσεως σώματος δημοφρουρών»* : θα υποστήριζαν την έννομη τάξη { οι επαναστάτες τους αποκαλούσαν *ροπαλοφόρους*}
* **Στην Κρήτη** : 2 Κυβερνήσεις => 1. Αρμοστή στα Χανιά , 2. Επαναστατών στο Θέρισο 🡺1.Διάσπαση: πλήρης , 2.απειλή εμφυλίου πολέμου => ορατή

**2§**

* Βασιλικό περιβάλλον στην **ΑΘΗΝΑ =>**
1. Ανησυχούσε για εξελίξεις στην Κρήτη
2. Πίεζε ελληνική κυβέρνηση => να καταδικάσει το κίνημα του Θερίσου
* **Πρωθυπουργός Δηλιγιάννης =>**
1. Κάλεσε στις 12 Μαρτίου ( 1905) τους αντιπροσώπους του αθηναϊκού τύπου
2. Προέβη σε σκληρές δηλώσεις κατά : α. του Βενιζέλου και β. των συνεργατών του

**Εντούτοις** (ωστόσο) => κίνημα

1. Έβρισκε θετική ανταπόκριση στο κοινό αίσθημα
2. Οι περισσότερες αθηναϊκές εφημερίδες : το υποστήριζαν θετικά / ανοικτά .

**γ. Η στάση των Μ. Δυνάμεων και οι διπλωματικοί ελιγμοί του Ελ. Βενιζέλου**

\* Οι Μεγάλες δυνάμεις : μη ενιαία στάση κατά Επαναστατών //Περισσότερες : ανέμεναν τις εξελίξεις

\* **ΡΩΣΙΑ** : υποστήριζε φανερά τον Πρίγκιπα => το ρωσικό πολεμικό: κανονιοβόλησε επανειλημμένα τις θέσεις των επαναστατών στο Θέρισο ( χωρίς αποτέλεσμα )

**\* Βενιζέλος** : α. είχε σωστά εκτιμήσει τη διεθνή πολιτική

 β. ήταν βέβαιος ότι =>

1. **Οι Μεγ. Δυνάμεις** : αδύνατο να συμφωνήσουν στην τήρηση ενιαίας στάσης
2. Μόνο μία διαφωνία => αρκετή για να ματαιωθεί η συντονισμένη δράση ξένων στρατευμάτων
3. Οι Μεγ. Δυνάμεις : δεν μπορούσαν να παραβλέψουν / αγνοήσουν τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου => α. θα γενικευόταν στην Κρήτη , β. με αφορμή δική τους ανάμειξη
* Ιωαν. Σφακιανάκης ( παλαίμαχος πολιτικός ) σε πάνδημο ( συμμετοχή ολόκληρου του λαού ) συλλαλητήριο στο Ηράκλειο ( 21 Μαρτίου ):
1. Μίλησε ανοιχτά για την απαράδεκτη ξένη ανάμειξη και
2. Κάλεσε το λαό σε καθολική συμπαράσταση προς τους επαναστάτες ( πηγή 10, σελ. 213)

**2§**

* Στο μεταξύ : η **επανάσταση** είχε ισχυρά ερείσματα ( στηρίγματα) σε όλη την Κρήτη => οργανώθηκε : ***«Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»*** στο Θέρισο

Πρόεδρο : Ελ. Βενιζέλο

Υπουργούς : Κ. Φούμη – Κ. Μάνο

* **Η Κυβέρνηση** =>
1. Προέβη στην έκδοση γραμματίων για εσωτερικό πατριωτικό δάνειο 100,000 δρχ.
2. Οργάνωσε υπηρεσίες : οικονομικών / συγκοινωνιών / διοίκησης
3. Τύπωσε γραμματόσημα
4. Εξέδωσε εφημερίδα : ***«ΤΟ ΘΕΡΙΣΟ»***
* **Η χωροφυλακή** => α. που υποστήριζε τον πρίγκιπα , β. δεν μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα => πολλοί χωροφύλακες ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΑΝ ( εγκαταλείπω + προσχωρώ ) προς τους επαναστάτες .

**3§**

* Η Κρίση - μετατοπίστηκε στο πεδίο της διπλωματίας
* αναζητήθηκε πολιτική λύση
* Αντιπρόσωποι Μεγάλων Δυνάμεων :
1. Εκτιμώντας κατάσταση στο νησί : α. φανερή πτώση δημοτικότητας του Πρίγκιπα , β. καθολική σχεδόν αποδοχή των επαναστατικών ιδεών από το λαό
2. Κινήθηκαν προς εξομάλυνση κρίσης με διαπραγματεύσεις
* Βενιζέλος προέβλεψε : ο επαναστατικός αγώνας (που ανέλαβε ) *«απέδειξεν ότι : η διπλωματία εις ζητημάτων των υποδούλων λαών την λύσιν προβαίνει μόνο , όταν ταύτα τίθενται προ αυτής* ***υπό την οξυτάτην μορφήν της εθνικής εξεγέρσεως ..»***
* Πρώτα υπομνήματα Επαναστατών ΠΡΟΣ εκπροσώπους Δυνάμεων : έθεταν ως ανυποχώρητη βάση συζήτησης : Το **ΕΝΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ**
* Από νωρίς έγινε σαφές : ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ **ανέτοιμες** για λύση
* Ο Βενιζέλος : 1. Σταθμίζοντας πάντοτε την υφιστάμενη κατάσταση , 2. Άρχισε να σχεδιάζει υποχωρήσεις του 🡺 να εξασφαλίσει τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη
* **ΣΤΟΧΟΣ** : (προς το παρόν ) καθεστώς ανάλογο με εκείνο της Ανατολικής Ρωμυλίας 🡺 Ελεύθερο ( ουσιαστικά ) με σκιώδη ( που ασκείται χωρίς σθένος ) σουλτανική επικυριαρχία

**δ. Το τέλος της επανάστασης του Θερίσου και ο θρίαμβος της πολιτικής του Ελ. Βενιζέλου**

1. Επιμονή επαναστατών στον ένοπλο αγώνα
2. Παράταση της έκρυθμης κατάστασης => απειλούσε με κατάρρευση : οικονομική + πολιτική υπόσταση Κρήτης

 Ι. + ΙΙ => **ανάγκασε Προστάτιδες Δυνάμεις** => να αποστείλουν αυστηρό τελεσίγραφο προς τους επαναστάτες ( 2 Ιουλίου 1905)

* **ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΟΞΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ** :
1. Υπέγραψαν τη *διακοίνωση* ( διπλωματικό έγγραφο που αποστέλλεται στην ανώτατη αρχή μιας χώρας για τη γνωστοποίηση κρίσιμων θεμάτων )
2. Καθιστούσαν σαφές : ότι δεν μπορούσαν να μεταβάλλουν πολιτικό καθεστώς του νησιού
3. Διαβεβαίωναν όμως ότι :
4. Θα επιφέρουν ουσιώδεις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις
5. Θα βελτίωναν θεαματικά την κατάσταση υπό το **ΡΗΤΟ ΟΡΟ** ότι : εντός 15 ημερών => α. οι επαναστάτες θα καταθέσουν τα όπλα //β. με παράλληλη χορήγηση γενικής αμνηστίας ( άρση αξιόποινων αδικημάτων )

**2§**

* Διαπραγματεύσεις =>1. Σκληρές , 2. Διήρκεσαν όλο το καλοκαίρι του 1905
* **Τελική Συμφωνία** => 2 Νοεμβρίου 1905 // υπογραφή από Ελευθ. Βενιζέλο , στο : μοναστήρι Μουρνιών Κυδωνίας
* 1. Εξασφαλίστηκε : γενική αμνηστία
* 2. Μεγάλες Δυνάμεις : α. δεσμεύτηκαν να επεξεργαστούν χάρτη νέων παραχωρήσεων στον κρητικό , β. αρνούμενες να επιτρέψουν την Ένωση Κρήτης – Ελλάδας

**3§ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

**Α. το κίνημα του Θερίσου**

( - ) δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους του

(+ ) έδωσε νέα ισχυρή ώθηση στο Κρητικό Ζήτημα

( +) προκάλεσε θετικές εξελίξεις

* Φεβρουάριο 1906 : **ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στην ΚΡΗΤΗ** , ανέλαβε :
1. να εξετάσει : α. την κατάσταση , β. τους όρους λειτουργίας αρμοστειακού καθεστώτος
2. να υποβάλει σχετική έκθεση

Ύστερα από : μακρότατες + επίπονες διαβουλεύσεις με Ελ. Βενιζέλο + Ελ. Κυβέρνηση 🡺

Οι Μεγάλες Δυνάμεις => νέα ρύθμιση του Κρητικού ζητήματος

* **ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ προέβλεπε :**
1. Οργάνωση κρητικής χωροφυλακής ( νέο σχήμα )
2. Ίδρυση Κρητικής Πολιτοφυλακής ( με Έλληνες αξιωματικούς //θα παραιτούνταν από ελληνικό στρατό)
3. Ανάκληση ξένων στρατευμάτων ( μετά την αποκατάσταση εσωτερικής γαλήνης )

**3 §**

**Β. η πολιτική του Βενιζέλου => είχε θριαμβεύσει**

Μετά => - συγκροτήθηκε **Β΄ Συντακτική Συνέλευση** για => εκπόνηση νέου συντάγματος

* Α΄ πράξη της : έκδοση ενωτικού ψηφίσματος σε ατμόσφαιρα : συμφιλίωσης + εθνικής έξαρσης
* Νέα απόφαση τους οι Μεγάλες Δυνάμεις => παραχωρούσαν στον βασιλιά Ελλήνων : Γεώργιο Α΄ το δικαίωμα να ορίζει εκείνος τον Ύπατο Αρμοστή Κρήτης ( 14 Αυγούστου 1906)
* Νησί : «Ιδιότυπη Ελληνική Επαρχία»

**4§**

Μετά τις εξελίξεις αυτές =>

**Πρίγκιπας Γεώργιος** : δεν μπορούσε να παραμείνει στην Αρμοστεία της Κρήτης **ΠΑΡΑ** παρακλήσεις αντιβενιζελικών φίλων του

**Εκείνος** : α. υπέβαλε παραίτησή του ( 12 Σεπτεμβρίου 1906) , β. αναχώρησε από την Κρήτη , γ.**( ο βασιλιάς Ελλάδας Γεώργιος Α΄)** υπέδειξε νέο Ύπατο Αρμοστή : **Αλέξανδρο Ζαΐμη**

Το Κρητικό Ζήτημα => φάση οριστικής λύσης

**Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης**

**4.β.η αντίδραση του πρίγκιπα**

1. Τι αντίκτυπο είχε η έκρηξη και η ταχύτατη επέκταση της επανάστασης ;Σε ποια μέτρα προχώρησε ο Πρίγκιπας;
2. Πώς αντέδρασε η Κρητική Βουλή;
3. Ποιες κυβερνήσεις υπήρχαν στην Κρήτη;
4. Πώς αντιμετώπισαν τις εξελίξεις στην Κρήτη :α. το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα ; β. το κοινό αίσθημα και οι περισσότερες αθηναϊκές εφημερίδες;

**4γ. Η στάση των Μεγ. Δυνάμεων και οι διπλωματικοί ελιγμοί του Ελ. Βενιζέλου**

1. Να τεκμηριώσετε την άποψη ότι: *«οι Μεγ. Δυνάμεις δεν τήρησαν ενιαία στάση έναντι των επαναστατών»*;
2. Ποια ήταν η στάση των Μεγ. Δυνάμεων έναντι του κινήματος σύμφωνα με τον Ελ. Βενιζέλο;
3. Τι υποστήριξε ο Ιωαν. Σφακιανάκης σε πάνδημο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο ( 21 Μαρτίου 1905) ;
4. Τι γνωρίζετε για την *«Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης»*;
5. Γιατί η χωροφυλακή δεν ήταν σε θέση να ελέγξει τους επαναστάτες;
6. Να αποδείξετε την παραδοχή ότι: *«η κρίση μετατοπίστηκε στο πεδίο της διπλωματίας και αναζητήθηκε πολιτική λύση»* .
7. Τι ζητούσαν οι επαναστάτες με υπομνήματα προς τους εκπροσώπους των Μεγ. Δυνάμεων ;
8. Ποια στάση υιοθέτησε ο Ελ. Βενιζέλος και με ποιο στόχο;

**4δ. Το τέλος της επανάστασης του Θερίσου και ο θρίαμβος της πολιτικής του Ελ. Βενιζέλου**

1. Γιατί οι Μεγ. Δυνάμεις απέστειλαν αυστηρό τελεσίγραφο προς τους επαναστάτες στις 2 Ιουλίου 1905;Ποιο ήταν το περιεχόμενό του;
2. Πότε υπογράφηκε η τελική συμφωνία;
3. Πώς αξιολογείται το κίνημα του θερίσου;
4. Τι προέβλεπε το οριστικό κείμενο των μεταρρυθμίσεων ;
5. Τι γνωρίζετε για την Β΄ Συντακτική Συνέλευση;
6. Τι έγινε στις 14 Αυγούστου 1906;
7. Τι έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου 1906;
8. Ποιος ήταν ο νέος Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης;

**Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**5. Η αρμοστεία του Αλεξ. Ζαΐμη ( 1906 – 1908)**

Αλέξανδρος Ζαΐμης =>

1. Έμπειρος πολιτικός
2. Πρώην πρωθυπουργός Ελλάδας
3. Μετέπειτα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημιουργίας
4. **Ανέλαβε καθήκοντα : 18 Σεπτεμβρίου 1906**

**ΤΟΤΕ :**

1. Η πολιτική ομαλότητα => επανήλθε στην ταραγμένη Κρήτη
2. Νέα περίοδος δημιουργίας => εγκαινιάστηκε
3. Η οικονομία => βελτιώθηκε
4. Η δημόσια διοίκηση => αναδιοργανώθηκε
5. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη φροντίδα => οργάνωση Δημόσιας υγείας + παιδείας
6. Πιο σημαντικό επίτευγμα : οργανώθηκε για 1η φορά ( 1907 ) η ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ της Κρήτης : 1ος στρατός του νησιού ( αξιόλογη δύναμη στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 – 1913)
7. Παρουσία Ξένων Στρατευμάτων => περιττή
8. Μεγάλες Δυνάμεις : αποφάσισαν => α. να εκκενώσουν Κρήτη μέσα σε 1 χρόνο , β. μόνη εγγύηση : ασφάλεια Μουσουλμάνων νησιού .
* *«Επίσημη πολιτική πράξη της χειραφέτησης της Κρήτης από τις Μ. Δυνάμεις»* : το νησί έπρεπε να κινείται με δικές του δυνάμεις στη διαχείριση του Κρητικού Ζητήματος

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. Τι έγινε 18 Σεπτεμβρίου 1906 και με ποια αποτελέσματα;
2. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που επιτεύχθηκε με την Αρμοστεία του Αλ. Ζαΐμη ;
3. Τι αποφάσισαν οι Μεγ. Δυνάμεις για την τύχη των ξένων στρατευμάτων του νησιού;
4. Ποια ήταν η επίσημη πολιτική πράξη χειραφέτησης της Κρήτης από την προστασία των Μεγ. Δυνάμεων ; Ποια η σημασία της;

**ΠΗΓΗ**

**Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που σας δίνεται, να αναφερθείτε στη διαδικασία με την οποία ο Αλέξανδρος Ζαΐμης ανέλαβε το αξίωμα του Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης** (μον. 10) **και στο έργο που επιτέλεσε στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής** (μονάδες 15). Μονάδες 25

**Κείμενο**:

Ὁ βασιλιὰς Γεώργιος, σὲ ἀπάντηση τῆς εὐρωπαϊκῆς διακοινώσεως, ἔσπευσε αὐθημερὸν νὰ ὑποδείξει, ὡς ἀντικατάσταση τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου, τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, πολιτικὸ ἡγέτη ἔμπειρο καὶ μετριοπαθή. Ἡ ἀποχώρηση τοῦ πρώτου καὶ ἡ μεταβίβαση τοῦ ὕπατου ἀξιώματος τῆς Κρητικῆς Πολιτείας στὸ νέο ἁρμοστὴ πραγματοποιήθηκε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1906. Ἡ σθεναρή στάση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καὶ ἡ προσαρμογὴ τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου στὶς ὁδηγίες της κατέστησαν δυνατὴ τὴν ἔγκαιρη ἀπομόνωση τῶν ἀδιάλλακτων φιλοπριγκιπικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα ἐπιδίωξαν νὰ ματαιώσουν τὴν ἀναχώρησή του.[…]

Ἡ προκήρυξη τοῦ νέου ὕπατου ἁρμοστῆ πρὸς τὸν κρητικὸ λαό, εὐθὺς μετὰ τὴν ἄφιξή του στὴ Μεγαλόνησο, προήγγελλε τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος. […] Ἡ παροχὴ ἀμνηστίας πρὸς τοὺς ὑπεύθυνους τῶν αἱματηρῶν γεγονότων, ποὺ συνόδευσαν τὴν ἀποχώρηση τοῦ πρίγκιπα Γεωργίου, ὑπογράμμιζε τὴν ἐπιθυμία τοῦ νέου κυβερνήτη νὰ συμβάλει στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐσωτερικῆς ὁμόνοιας. Ἡ ὁλοκλήρωση ἐξάλλου τῶν ἐργασιῶν τῆς νέας Συντακτικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως σὲ διάστημα τεσσάρων μόνο μηνῶν ἐπιβεβαίωνε τὴν ὁριστικὴ κατίσχυση τῆς νομιμότητας καὶ τὴν ἐμπέδωση τῶν φιλελεύθερων κοινοβουλευτικῶν ἀρχῶν. Σειρὰ νέων νομοθετημάτων συνέτεινε στὴ βελτίωση τῆς λειτουργίας τῶν διοικητικῶν μηχανισμῶν ἀλλὰ καὶ στὴν πληρέστερη θεσμοποίηση τῆς αὐτονομίας. Ἡ ὀργάνωση ἰδιαίτερα τῆς κρητικῆς πολιτοφυλακῆς, κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτεία Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, παρεῖχε τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴ σύντομη ἀντικατάσταση τῶν διεθνῶν ἀγημάτων…

Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος ΙΔ΄: Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπό τό 1881 ὡς τό 1913,
Ἀθήνα: «Ἐκδοτική Ἀθηνῶν» Α.Ε., 1977, σσ. 213-214.

**6.Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη . Το πρώτο ενωτικό ψήφισμα των Κρητών**

2 μεγάλα εξωτερικά γεγονότα

Ήρθαν να ταράξουν την πορεία των κρητικών πραγμάτων

|  |  |
| --- | --- |
| Προσάρτηση : Βοσνίας – Ερζεγοβίνης Από την Αυστρία  | 1. Ανακήρυξη Βουλγαρίας : βασίλειο 2. ταυτόχρονη προσάρτηση Ανατολικής Ρωμυλίας  |

Η ελληνική Κυβέρνηση Γ. Θεοτόκη

Υπέδειξε στους Κρήτες

Την ανάγκη λαϊκών κινητοποιήσεων

Για κήρυξη ένωσης με την Ελλάδα

* Σε λαϊκή συγκέντρωση στα Χανιά => εγκρίθηκε ομόφωνα το **1ο ψήφισμα** ( απόφαση με ψηφοφορία πολλών προσώπων) **Ένωσης**
* Η Κρητική Κυβέρνηση => Εξέδωσε με τη σειρά της **ΕΠΙΣΗΜΟ Ψήφισμα** ( 24/9/1908)

\*Για επίσημη έναρξης νέας περιόδου της πολιτικής ζωής στην Κρήτη => σχηματίστηκε **ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ**

**Ελληνική Κυβέρνηση**

{ αιτία : για να μην προκαλέσει διεθνείς περιπλοκές με την αντίδραση Τουρκίας }

Α. απέφυγε να αναγνωρίσει Β. περιορίστηκε σε παρασκηνιακές επίσημα την ένωση οδηγίες στη νέα Προσωρινή Κυβέρνηση Κρήτης

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. Ποια 2 μεγάλα εξωτερικά γεγονότα ήρθαν να ταράξουν την πορεία των κρητικών πραγμάτων το 1908 ;
2. Ποιες εξελίξεις πυροδότησαν τα 2 μεγάλα εξωτερικά γεγονότα το 1908 σχετικά με τα κρητικά πράγματα;
3. Τι σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της νέας περιόδου της πολιτικής ζωής στην Κρήτη; Πώς αντέδρασε και γιατί η ελληνική κυβέρνηση;

#### ****ΠΗΓΗ****

### ****Ο Βενιζέλος χαιρέτισε το γεγονός της εκκένωσης (1909) της Μεγαλονήσου από τα τελευταία ευρωπαϊκά στρατεύματα από τις στήλες του «Κήρυκα»:****

«Από επτά όλων αιώνων, αφ’ ης η Κρήτη κατελήφθη υπό των Ενετών, πρώτην φοράν από της χθες (15 Ιουλίου) το κρητικόν έδαφος δεν πατείται υπό ξένου στρατιώτου. Βεβαίως τα ευρωπαϊκά στρατεύματα δεν κατείχον την νήσον ως Κατακτηταί, αλλ’ ως Ελευθερωταί και Προστάται. Παρά την ιδιότητά των όμως ταύτην τα ευρωπαϊκά στρατεύματα είχον και την ιδιότητα των Κηδεμόνων, υπό την κηδεμονίαν δε ταύτην η ελευθερία ημών και η αυτοτέλεια είχον τόσην πραγματικήν αξίαν, όσην εκάστοτε προηρείτο να αποδίδη αυτή η ευμένεια των προστατών. Υπάρχουν οι κηρύττοντες, ότι ουδέν ουσιαστικώς εκερδίσαμεν διότι την στρατιωτικήν κατοχήν αντικατέστησεν η παρουσία των φυλακίδων. Αλλά μόνον οικτρά παρερμηνεία των πραγμάτων δύναται να οδηγή εις τοιαύτας κρίσεις. Η στρατιωτική κατοχή ήρθη εξ ολοκλήρου και συν αυτή, εκλειπούσης της συγκυριαρχίας των Δυνάμεων, ανέκυψεν αδέσμευτα η κυριαρχία του κρητικού λαού».

[Πηγή: Κ. Σβολόπουλος, Ι.Ε.Ε., τόμος ΙΔ΄, σ. 215]

**Να αναλύσετε τη σημασία του γεγονότος της εκκένωσης της Μεγαλονήσου από τα τελευταία ευρωπαϊκά στρατεύματα στην εξέλιξη του Κρητικού Ζητήματος. (Στην ανάλυσή σας να λάβετε υπόψη όσα αναφέρει ο Ελ. Βενιζέλος – σταθερά προσηλωμένος στην επιδίωξη της βαθμιαίας αποδεσμεύσεως από τον ευρωπαϊκό έλεγχο – χαιρετίζοντας το γεγονός από τις στήλες του «Κήρυκα»).**

**7.Τα γεγονότα των ετών 1909-1013**

* Παρά: έντονες διαμαρτυρίες Τουρκίας
* Μεγ. Δυνάμεις => **Α**. δεν αντέδρασαν δυναμικά , **Β**. φάνηκαν να αποδέχονται σιωπηρά νέες εξελίξεις , **Γ**. **ΟΜΩΣ**: δεν προχώρησαν σε καμία επίσημη αναίρεση του πολιτικού καθεστώτος ( όπως το είχαν υπογράψει το 1898) , **Δ**. **ΟΜΩΣ :** όταν υψώθηκε στο φρούριο Φιρκά η ελληνική σημαία => **ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ** αμέσως την υποστολή της
* Η Κυβέρνηση Κρήτης => δεν υπάκουσε // παραιτήθηκε
* Δε βρέθηκε κρητικός να υποστείλει την ελληνική σημαία !!
* Μ. Δυνάμεις => αποβίβασαν στρατιωτικό άγημα => απέκοψε τον ιστό της .

**2§**

* **Πολιτικό κενό στη διακυβέρνηση Κρήτης** ( μετά την παραίτηση της Προσωρινής κυβέρνησης ) => καλύφθηκε με προσωρινά κυβερνητικά σχήματα έως εκλογές Μαρτίου 1910=> κόμμα Ελ. Βενιζέλου : α. πλειοψήφισε, β. σχημάτισε κυβέρνηση 2 μήνες αργότερα ( 17/5/1910)
* Νέα εποχή για το **Κρητικό Ζήτημα**
* Κύριος διαχειριστής => Ελ. Βενιζέλος ως κορυφαία πολιτική προσωπικότητα στην Κρήτη

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. Πώς αντέδρασαν οι Μεγ. Δυνάμεις μετά το πρώτο ψήφισμα των Κρητών το 1908;
2. Πώς καλύφθηκε το πολιτικό κενό στη διακυβέρνηση της Κρήτης ;
3. Τι έγινε στις εκλογές του Μαρτίου 1910 και με ποια αποτελέσματα ;

**Ε.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ Της ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

**8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα**

* Λίγους μήνες μετά την ανάληψη προεδρίας Κρητικής Κυβέρνησης από τον ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ =>
* Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ( που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά πράγματα μετά την Επανάσταση στο Γουδί ( 1909 ) κάλεσε τον Ελ. Βενιζέλο στην Αθήνα => να αναλάβει την πρωθυπουργία της Ελλάδας ( Σεπτέμβριος 1910) =>
* Προκάλεσε : *αμφιθυμικά συναισθήματα στους Κρήτες* :
Α. περισσότεροι : εξέφρασαν φόβους για απουσία ανδρός => γνώριζε : α. να κινείται στους λαβύρινθους ευρωπαϊκής διπλωματίας , β. να σώζει εθνικές υποθέσεις σε κρίσιμες περιπτώσεις ,

 Β. άλλοι : από τη νέα θέση θα μπορούσε να λύσει το κρητικό ζήτημα : ταχύτερα + ασφαλέστερα

**2§**

**Βενιζέλος :** ως πρωθυπουργός της Ελλάδας // με οξύτατο πολιτικό αισθητήριο //

Α. γνώριζε => δεν είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου

Β. στις επίμονες παρακλήσεις συμπατριωτών του / απαντούσε : ΑΡΝΗΤΙΚΑ => φαινόταν δυσάρεστος

* Επιπτώσεις σταθερής άρνησής του ( να επιτρέψει είσοδο Κρητών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο) =>
1. Αναταραχή εκδηλώθηκε στα τέλη 1911
2. Συγκροτήθηκε πάλι στο νησί **Επαναστατική Συνέλευση** ( 3/1/1912)
3. Άρχισαν να οργανώνονται ένοπλα τμήματα

**Ερωτήσεις σύντομης απάντησης**

1. Τι έγινε λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της κρητικής Κυβέρνησης από τον Ελ. Βενιζέλο;
2. Τι συναισθήματα δημιούργησε στους Κρήτες η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα;
3. Ποια ήταν η στάση του Βενιζέλου ως πρωθυπουργού της Ελλάδας για το κρητικό ζήτημα;

**9. Η οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος**

* Ό,τι δεν έλυσε η διπλωματία => Έλυσε ο **πόλεμος**
* Μετά Έναρξη ( έκρηξη ) Βαλκανικών πολέμων ( Οκτώβριος 1912) => πύλες του ελλην. Κοινοβουλίου άνοιξαν για Κρήτες βουλευτές => έγιναν δεκτοί με εκδηλώσεις απερίγραπτου πατριωτικού ενθουσιασμού
* **Ο Πρόεδρος Βουλής Ελλήνων** => ανέγνωσε Ψήφισμα => *«Η Ελλάς αποδέχεται όπως του λοιπού ενυπάρχη* ***κοινόν*** *Κοινοβούλιον διά το ελεύθερον Βασίλειον και διά την νήσον Κρήτη»*
* **Βενιζέλος :** 1. Δεν προχώρησε περισσότερο => για να μην διαταράξει τις σχέσεις του με ευρωπαϊκές Δυνάμεις ( εν όψει του πολέμου) , 2. Αρκέστηκε => να αποστείλει στη Κρήτη ως Γενικό Διοικητή : **Στέφανο Δραγούμη** ( 12/10/1912)

**2§**

* Λόγω ορατής ήττας της Τουρκίας => ταχύτατη εξέλιξη γεγονότων => στην Πράξη : η ένωση είχε συντελεστεί
* Έμενε η **Επικύρωσή** της ( πιστοποίηση εγκυρότητας ) με την υπογραφή Διεθνούς Συνθήκης
* 14 Φεβρουαρίου 1913 => αφαιρέθηκαν από το φρούριο της Σούδας σημαίες Μ. Δυνάμεων και Τουρκίας
* Έτσι : τα σύμβολα της τουρκικής επικυριαρχίας και κηδεμονίας Μ. Δυνάμεων είχαν πλέον εξαφανιστεί από την Κρήτη

**3§**

* Η επιτυχής για την Ελλάδα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων => οριστική λύση στο Κρητική Ζήτημα
* Συνθήκη του Λονδίνου ( 30 Μαΐου 1913)=> **άρθρο 4** : ο Σουλτάνος : 1. Παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματά του στην Κρήτη , 2. Την παραχωρούσε στις Μεγ. Δυνάμεις
* **Ιδιαίτερη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας** ( 14 Νοεμβρίου 1913) =>
1. Σουλτάνος : παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμά του στην Κρήτη
2. Κρήτη : εντάχθηκε στην ελληνική επικράτεια ως οργανικό + αναπόσπαστο τμήμα της
* Μεγάλες Δυνάμεις : 1. Αποδέχθηκαν σιωπηρά τη λύση αυτή , 2. Δηλώνοντας ότι : έλαβαν γνώση των ενεργειών της ελλην. Κυβέρνησης

**4§**

* **1η Δεκεμβρίου 1913=>** Επίσημη Κήρυξη Ένωσης Κρήτης με την Ελλάδα

Παρουσία του : 1. Τότε βασιλιά Κωνσταντίνου και2. Του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου

Ελληνική Σημαία Υψώθηκε στο φρούριο Φιρκά // Μαρμάρινη Επιγραφή

**Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης**

1. Ποιος ήταν ο ρόλος της έκρηξης των Βαλκανικών πολέμων στη λύση του Κρητικού ζητήματος;
2. Πώς αντέδρασε ο Ελ. Βενιζέλος στις εξελίξεις που δρομολόγησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι;
3. Πώς δρομολογήθηκαν τα γεγονότα για την οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος , εξαιτίας της ορατής ήττας της Τουρκίας;
4. Πώς η επιτυχής έκβαση των βαλκανικών πολέμων για την Ελλάδα έδωσε οριστική λύση στο Κρητικό Ζήτημα;
5. Τι προβλεπόταν με τη «Συνθήκη του Λονδίνου» για το Κρητικό Ζήτημα;
6. Τι γνωρίζετε για τη «Συνθήκη Ειρήνης» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ; Πώς αντέδρασαν οι Μ. Δυνάμεις ;
7. Τι έγινε την 1η Δεκεμβρίου 1913 σε σχέση με το Κρητικό Ζήτημα;