**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**

**Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ**

**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΟΚΙΤΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ**

**ΘΕΜΑ Α1**

Α. Φεντερασιόν: Μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης που, όταν ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με τους βαλκανικούς πολέμους, είχε σημαντικό βιομηχανικό υπόβαθρο και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα στη χώρα, καθώς λειτούργησε ως δίαυλος για τη διάδοση της σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας.

Β. Ορεινοί: Η μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1864. Οι ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες υπό τον Δ. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη έχοντας ως κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και των πλοιοκτητών. Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση αυτής της παράταξης.

Γ. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.): Με πρωτοβουλία της Κ.Τ.Ε. ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, ένας αυτόνομος οργανισμός, με πλήρη νομική υπόσταση και έδρα την Αθήνα. Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση. Η Ε.Α.Π. λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930 (και ασχολήθηκε περισσότερο με την αγροτική αποκατάσταση και σε μικρότερο βαθμό με την αστική). Με ειδική σύμβαση παραχώρησε στο ελληνικό δημόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες. (σελ. 153, 156-157, 163)

**ΘΕΜΑ Α2**

α.Σωστό

β.Λάθος

γ. Σωστό

δ. Σωστό

ε.Λάθος

**ΘΕΜΑ Β1**

α. σελ. 96-97 «Οι φιλελεύθεροι… σύνταγμα.»

β. σελ. 50 «Οι σύμμαχοι προχώρησαν… μέλλον.»

και «Το Νοέμβριο του 1920… Κωνσταντίνο.»

«Οι σύμμαχοι έσπευσαν σε αντίποινα… συνέπειές της.»

**ΘΕΜΑ Β2**

Σελ. 169 «Οι πρόσφυγες… ταυτότητας.»

**ΘΕΜΑ Γ1**

Βιβλίο σελ. 208-209 «Το θετικό και αισιόδοξο… κλίμα διχασμού.»

Στοιχεία από το κείμενο Α: - Ανησυχία Βενιζέλου για την συνταγματική διακήρυξη που ορίζει την Κρήτη ως αυτόνομη. – Η ενέργεια αυτή θα επικυρωθεί μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αρμοστείας του Πρίγκιπα Γεωργίου.

Στοιχεία από το κείμενο Β: -Ο γενικός πρόξενος της Αγγλίας Ε. Χάουαρντ τονίζει ότι ο ύπατος αρμοστής , λόγω του αυταρχικού χαρακτήρα του σκόπευε να διοικήσει το νησί.

Στοιχεία από το κείμενο Γ: - Βασική αιτία σύγκρουσης: η μονόπλευρη εκ μέρους του Ύπατου αρμοστή αποστολή διαβημάτων, ενώ ο Βενιζέλος και οι σύμβουλοι τελούσαν εν αγνοία των σχετικών διαπραγματεύσεων για την τύχη της Κρήτης.

**ΘΕΜΑ Δ1**

Α. σελ. 31 «Το 1830… σε κακή κατάσταση.»

-αναφορές από το κείμενο Α, ειδικότερα από το 1830 έως και το 1872

-αναφορά από το κείμενο Β, ειδικότερα στη διαμετακόμιση των εγχώριων προϊόντων που δυσκολευόταν από το ανεπαρκές οδικό δίκτυο και στις συνέπειές της

-αναφορά από το κείμενο Γ, ειδικότερα στο περιορισμένο οδικό δίκτυο της χώρας που βρισκόταν σε απόλυτη αντιστοιχία με την οικονομία της περιόδου.

Β. σελ.32 «Η πύκνωση του οδικού δικτύου… κατασκευή οδικού δικτύου.»

Σελ. 80 από το τρικουπικό κόμμα κρατάμε τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την βελτίωση των υποδομών

-αναφορές από το κείμενο Α, ειδικότερα στο δεύτερο μισό του πίνακα

-αναφορές από το κείμενο Β, ειδικότερα στην σημασία που έδωσε ο Τρικούπης στις υποδομές της χώρας και του συγκοινωνιακού δικτύου

-αναφορές από το κείμενο Γ, ειδικότερα στην υλοποίηση των έργων του Τρικούπη και στην καταγραφή των δεδομένων 1870-1880

Γ. σελ. 32 «Στους ανασταλτικούς παράγοντες…τμήμα της χώρας».

Προαιρετικά: σελ. 36-37 «Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων…θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν».

 σελ. 80 «Οι τρικουπικοί ακολούθησαν…κήρυξε πτώχευση».

-αναφορές από το κείμενο Γ, κυρίως το γεγονός ότι παρά τις προθέσεις του Τρικούπη για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, εμπόδιο στάθηκαν οι καθυστερημένες κοινωνικές δομές