ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

**ΙΙ.1: Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης**

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Να επιλέξετε Σ (=ΣΩΣΤΟ), αν αυτό που λέει η πρόταση αληθεύει, και Λ (=ΛΑΘΟΣ), αν δεν αληθεύει, ή να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις από τις πολλές που δίνονται:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Οι Σταυροφορίες ήταν κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αιώνα και είχε στόχο την απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων που είχαν καταλάβει οι Σελτζούκοι (1077). |  |
| 2 | Παράγοντες που διαμόρφωσαν την κίνηση των Σταυροφοριών ήταν: [Επιλέξτε τρεις (3) σωστές απαντήσεις].  Η φημολογία για την καταστροφή αρχαίων μνημείων από τους Άραβες.  Η φημολογία για αγριότητες των Αράβων και των Τούρκων κατά των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους.  Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Δύσης.  Η εξερευνητική διάθεση των ηγεμόνων της Δύσης.  Το κάλεσμα για βοήθεια, που απηύθυνε ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στους ηγεμόνες της Δύσης. |  |
| 3 | Η πρώτη σταυροφορία (1096-1099) είχε κυρίως οικονομικό χαρακτήρα. |  |
| 4 | Στην πρώτη σταυροφορία συμμετείχαν μόνο βασιλιάδες με τον στρατό τους. |  |
| 5 | Τα αποτελέσματα της πρώτης σταυροφορίας (1096-1099) ήταν: [Επιλέξτε τέσσερις (4) σωστές απαντήσεις].  Οι σταυροφόροι νίκησαν τους Σελτζούκους.  Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη.  Οι σταυροφόροι ανέκτησαν και παραχώρησαν στο Βυζάντιο (βάσει συμφωνίας) τη δυτική Μικρά Ασία.  Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Αίγυπτο.  Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ.  Οι σταυροφόροι ίδρυσαν ηγεμονίες και αυτοτελή κρατίδια στη Συρία και την Παλαιστίνη. |  |
| 6 | Η δεύτερη σταυροφορία (1147-1149) είχε ως αρχηγούς βασιλιάδες αλλά δεν πέτυχε τους στόχους της. |  |
| 7 | Κατά την τρίτη σταυροφορία (1189-1193) ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, κατέλαβε την Κύπρο. |  |
| 8 | Η Κύπρος, μετά την κατάληψή της από τον Ριχάρδο, παρέμεινε στα χέρια των Δυτικών για τέσσερις σχεδόν αιώνες. |  |
| 9 | Η τέταρτη σταυροφορία είχε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα. |  |
| 10 | Κατά την τέταρτη σταυροφορία οι σταυροφόροι κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη (1204). |  |

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Οι Σταυροφορίες ήταν κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αιώνα και είχε στόχο την απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων που είχαν καταλάβει οι Σελτζούκοι (1077). | Σ |
| 2 | Παράγοντες που διαμόρφωσαν την κίνηση των Σταυροφοριών ήταν: [Επιλέξτε **τρεις** (**3**) σωστές απαντήσεις].  Η φημολογία για την καταστροφή αρχαίων μνημείων από τους Άραβες.  Η φημολογία για αγριότητες των Αράβων και των Τούρκων κατά των προσκυνητών στους Αγίους Τόπους.  Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Δύσης.  Η εξερευνητική διάθεση των ηγεμόνων της Δύσης.  Το κάλεσμα για βοήθεια, που απηύθυνε ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στους ηγεμόνες της Δύσης. |  |
| 3 | Η πρώτη σταυροφορία (1096-1099) είχε κυρίως οικονομικό χαρακτήρα. | Λ |
| 4 | Στην πρώτη σταυροφορία συμμετείχαν μόνο βασιλιάδες με τον στρατό τους. | Λ |
| 5 | Τα αποτελέσματα της πρώτης σταυροφορίας (1096-1099) ήταν: [Επιλέξτε **τέσσερις** (**4**) σωστές απαντήσεις].  Οι σταυροφόροι νίκησαν τους Σελτζούκους.  Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη.  Οι σταυροφόροι ανέκτησαν και παραχώρησαν στο Βυζάντιο (βάσει συμφωνίας) τη δυτική Μικρά Ασία.  Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Αίγυπτο.  Οι σταυροφόροι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ.  Οι σταυροφόροι ίδρυσαν ηγεμονίες και αυτοτελή κρατίδια στη Συρία και την Παλαιστίνη. |  |
| 6 | Η δεύτερη σταυροφορία (1147-1149) είχε ως αρχηγούς βασιλιάδες αλλά δεν πέτυχε τους στόχους της. | Σ |
| 7 | Κατά την τρίτη σταυροφορία (1189-1193) ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, κατέλαβε την Κύπρο. | Σ |
| 8 | Η Κύπρος, μετά την κατάληψή της από τον Ριχάρδο, παρέμεινε στα χέρια των Δυτικών για τέσσερις σχεδόν αιώνες. | Σ |
| 9 | Η τέταρτη σταυροφορία είχε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα. | Λ |
| 10 | Κατά την τέταρτη σταυροφορία οι σταυροφόροι κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη (1204). | Λ |