***ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΪ ΔΗΜΗΤΡΗ***

**Παρουσίαση**

Στην αρχή όλα έμοιαζαν υπέροχα για τους έξι φίλους: μαθήματα στη Σχολή Ξεναγών, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ατέλειωτες βόλτες, συζητήσεις και αστεία.
Όταν όμως τα παιδιά υποψιάζονται ότι ο φίλος τους ο Μάκης είναι μπλεγμένος σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, αρχίζουν τα προβλήματα.
Και αν είναι πράγματι έτσι, τι γίνεται;
Θα προδώσουν το φίλο τους?

**Ιστορικά Γεγονότα**

Η Θεσσαλονίκη κατοικήθηκε στις αρχές της τρίτης χιλιετηρίδας. Στην εποχή του Αλεξάνδρου γύρω από το κόλπο της υπήρχαν σπαρμένα πολλά μικρά χωριά όπως η Αλία η Χαλάστρα και η Θέρμη(από αυτήν πηρέ το όνομα του ο Θερμαϊκός κόλπος). Ο Κάσσανδρος επειδή ήθελε να δώσει μεγαλύτερο κύρος στα δικαιώματα του στο Μακεδονικό θρόνο παντρεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή του Αλέξανδρου τη Θεσσαλονίκη. Αφού γκρέμισε αυτά τα χωριά έβαλε όλους τους κάτοικους μαζί και έφτιαξε μια πολιτεία με το όνομα της γυναίκας  του Θεσσαλονίκη. Αργότερα όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτήν οι Εβραίοι υπήρξε άνθηση και τότε κτίστηκαν και τα πρώτα τείχη της.

**Το καιρό του Φίλιππα του Ε** οι Ρωμαίοι έβαλαν στο μάτι την Μακεδονία αλλά δεν τόλμησαν να την πειράξουν. Την άρπαξαν από το γιο του Φίλιππα τον Περσέα μετά την μάχη της Πύδνας το 168 π.χ. Τότε καταλαβαίνοντας τη μεγάλη σημασία της Θεσσαλονίκης την έκαναν πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας. Για να την καλοπιάσουν της παραχώρησαν πολλά προνομία. Την ονόμασαν < *Ελεύθερης Πόλης*>που αυτό σήμαινε ότι μπορούσε να διατηρήσει τα παλιά της προνομία αλλά όμως είχε το δικαίωμα να κόβει δικό της νόμισμα.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως η Εγνατία είναι ο παλιός στρατιωτικός δρόμος που ένωνε την Ιταλία με την Ασία.

**Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη την πρώτη χριστιανική εκκλησία.** Αγάπησε τόσο πολύ την εκκλησία του κι αυτό το ξέρουμε μέσα από τις< Επιστολές του>. Ενώ ύστερα από καταγγελία των Εβραίων αναγκάζεται να φύγει νύχτα και πάει στην Αθήνα.

**Η ιστορία του Άγιου Δημήτριου**. Ο Δημήτριος καταγόταν από αρχοντική οικογένεια και ήταν  αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού στην εποχή που Αυτοκράτορας του ανατολικού κράτους ήταν ο Μαξιμιανός ο Γαλέριος. Παρά όλα αυτά ο Δημήτριος κήρυττε και δίδασκε για την χριστιανική θρησκεία. Όμως κάποιος το είπε αυτό στον Γαλέριο. Τότε έξαλλος τον φυλάκισε αρχικά και στην συνεχεία των θανάτωσε.

Το πρώτο διάταγμα ανεξιθρησκίας βγήκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Γαλέριο το 311 μ.Χ στην Θεσσαλονίκη ο όποιος είχε καταδιώξει τους χριστιανούς και είχε θανατώσει τον Άγιο Δημήτριο. Αρρώστησε αργότερα βαριά και πρόσταξε να σταματήσουν οι διωγμοί και επέτρεψε στους χριστιανούς να προσκυνούν ελευθέρα τον Θεό τους. Μάλιστα παρακαλούσε τους χριστιανούς να προσευχηθούν για αυτόν.

Το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου έχει φτιαχτεί γιατί λέγεται ότι από εκεί πέρασε για την μεγάλη εκστρατεία κατά των Περσών.

Η καμάρα ή αλλιώς η αψίδα θριάμβου του Γαλέριου κτίστηκε για να γιορτάσουν την νίκη του κατά των Περσών και πάνω υπάρχουν ανάγλυφα από διάφορες σκηνές από τον πόλεμο με τους Πέρσες.

Ο ιππόδρομος βρίσκεται κάτω από  την πλατεία Ιπποδρομίου.

Όταν πέθανε ο Θεοδόσιος του 395 το κράτος του χωρίστηκε οριστικά σε ανατολικό και δυτικό κράτος. Ο Θεοδόσιος είχε βαφτιστεί χριστιανός στην Θεσσαλονίκη και είχε φροντίσει να την οχυρώσει.

Ο Θεοδόσιος είχε κάνει συμμαχία με τους Γότθους και είχαν υψηλές θέσεις μια μέρα όμως έγινε ένα συμβάν ανάμεσα στους Γότθους και τους Θεσσαλονικείς με αποτέλεσμα οι Θεσσαλονικείς να τους μισήσουν. Την επομένη φορά που πήγαν να παρακολουθήσουν τις αρματοδρομίες οι Θεσσαλονικείς τους είχαν στήσει ενέδρα οι Γότθοι και μπήκαν μέσα σκοτώνοντας τους.

Η Θεσσαλονίκη είχε γίνει η δεύτερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την διάσπαση του Ρωμαϊκού Κράτους. Όμως δέχτηκε πολλές επιδρομές από αντιπάλους όπως οι Άβαροι, οι Ούννοι και οι Σλάβοι οι όποιοι περνούσαν από εκεί.

Το 688 ο Ιουστινιανός Β ο Ρινοτμητος εκστρατεύει εναντίον των Σλάβων και τους νικά και τους μεταφέρει και εγκατέστησε στην Μικρά Ασία.

Στην συνεχεία επέρχεται μια περίοδος ειρήνης στην Θεσσαλονίκη και γνωρίζει μια τεραστία πνευματική άνθηση. Με αποτέλεσμα η ακτινοβολία της να απλωθεί σε ολόκληρη την Βαλκανική. Το εμπόριο και η βιοτεχνία ανθούσαν και είχε πολύ πλούτο.

Το 904 μ.Χ στην ξηρα υπήρχε ειρήνη. Στην θάλασσα όμως οι Άραβες αλώνιζαν και οι Σαρακηνοί είχαν ήδη κατακτήσει την Κρήτη και  ετοιμάζονταν για επίθεση στην Θεσσαλονίκη και έτσι προσπάθησαν οι Θεσσαλονικείς να την οχυρώσουν. Όμως υπήρξαν κάποιες αναποδιές στην προσπάθεια τους. Έτσι με αρχηγό τον Λέων Τριπολιτη  να μπουν στην Θεσσαλονίκη στις 29 Ιουλίου χαράματα Κυριακής θανατώνοντας και αιχμαλωτίζοντας τους ανθρώπους.

**Μετά την μεγάλη καταστροφή η Θεσσαλονίκη** ξαναγεννήθηκε πιο οχυρωμένη για να μην ξανασυμβεί επίθεση. Όσοι επέζησαν έμαθαν με χαρά και ικανοποίηση ότι ο Νικηφόρος Φωκάς είχε νικήσει τους Άραβες κα ξαναπήρε την Κρήτη.

Οι Γερμανοί έστελναν τους Εβραίους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μόνο οι πλούσιοι κατάφερναν να σωθούν οι όποιοι εξαγόραζαν άλλες υπηκοότητες μέχρι και τελευταία στιγμή για να φύγουν και να σωθούν.

Όταν άρχισαν **οι βουλγάρικοι** πόλεμοι δυο τσάροι ο Συμεών πρώτα και ο Σαμουήλ πολέμησαν την Θεσσαλονίκη σκληρά τον δέκατο και ενδέκατο αιώνα και έτσι δημιούργησαν την βουλγαρική κοσμοϊστορικά. Ο Σαμουήλ στο πέρασμα του έκανε πολλές καταστροφές μέχρι που ήρθε αντιμέτωπος με τον Βασίλειο τον Β(Βουλγαροκτονος). Η Θεσσαλονίκη είχε πρωταρχικό ρολό στους αγώνες αυτούς. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να κατατροπώσουν τους Βούλγαρους σε μια πολιορκία. Ύστερα από αυτό οι Βούλγαροι παύουν να ενοχλούν την Θεσσαλονίκη.

**Οι Νορμανδοί και οι Βίκινγκς είχαν αρχίσει εισβολές στο Βυζάντιο. Τις πρώτες φορές τους έδιωξε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός.** Όμως μετά από 100 χρόνια που ξαναήρθαν βρήκαν το έδαφος πρόσφορο για τις κατακτήσεις τους. Εκείνη την φορά αφορμή τους έδωσε ο Ανδρόνικος Κομνηνός που ραδιουργούσε να αρπάξει τον θρόνο επιτρέποντας να σφάξουν τους Λατίνους στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δαβίδ Κομνηνός ήταν τόσο ανίκανος που άφησε τους πλούσιους να φύγουν μαζί με τους υπηρέτες και τους άντρες γερούς που μπορούσαν να πολεμήσουν. Ο λαός όμως πολέμησε δυστυχώς όμως βρεθήκαν ανάμεσα τους πολλοί προδότες. Στις 24 Αύγουστου 1185 οι Νορμανδοί μπήκαν στην πόλη. Ο Δαβίδ το σκάσε αλλά πολλοί σκοτώθηκαν και άρχισαν και άλλες κακουχίες και έκανα πολλές ζημίες στην πόλη χωρίς να σεβαστούν τίποτα.  όμως με δυο μάχες που έγιναν κοντά στο Στρυμόνα κατάφεραν και τους νίκησαν οι Έλληνες διώχνοντας τους και κάνοντας τους να πληρώσουν για όσα έκαναν.

Ο Βουνιφατιος ο Μομφερατικος **μετά την τέταρτη σταυροφορία** ονειρευόταν να γίνει αυτοκράτορας όμως αρκέστηκε στην Θεσσαλονίκη που την θεωρούσε κληρονομία του, γιατί ο αδελφός του είχε παντρευτεί την κόρη του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού και είχε πάρει προίκα τον τίτλο του <Βασιλιά Θεσσαλονίκης>. Οι Φράγκοι όμως δεν κατάφεραν να κάνουν την Θεσσαλονίκη δίκια τους και την κράτησαν μόνο δεκαοκτώ χρόνια . Μετά γίνεται πρωτεύουσα του νέου κράτους του Θεόδωρου Αγγέλου Κομνηνού(ηγεμόνα του Δεσποτάτου της Ηπείρου).

Ύστερα από πολλές περιπέτειες η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στα χεριά του αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Βατατζη και ενσωματώνεται οριστικά στην νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως οι ηγεμόνες της Ηπείρου συνεχίζουν να την διεκδικούν. Κάτι πρέπει να γίνει για να μονιάσουν αυτά τα δυο δυνατά ελληνικά κράτη και έτσι κατέληξαν στην λύση του γάμου.

Το 1257 έγινε ο γάμος της Μαρίας κόρης του αυτοκράτορα Θόδωρου Β Λασκαρι με τον Νικηφόρο γιο του Δεσπότη της Ηπείρου, Μιχαήλ Β στην Θεσσαλονίκη.

Στις αρχές του δέκατου τέταρτου αιώνα στο Βυζάντιο γίνονταν πολλοί εμφύλιοι και πολλές αποδρομές. Δυο αυτοκράτορες ο Ανδρόνικος Β και ο εγγονός του Ανδρόνικος Γ πολέμησαν χρόνια για τον θρόνο. Καθώς ο λαός ήταν εξαντλημένος κατάφεραν οι Καταλανοι, οι Σέρβοι κι οι Τούρκοι να λεηλατήσουν και να κάψουν την ύπαιθρο. Με αποτέλεσμα η αγορά της Θεσσαλονίκης που ήταν παμβαλκανική να γεμίσει πρόσφυγες αγρότες και ζώα που ψοφούσαν στην πείνα. Ο λαός δανειζόταν από τους πλούσιους. Εκείνη την εποχή η Θεσσαλονίκη γνώρισε την μεγαλύτερη πνευματική της άνθηση. Αναπτύσσεται και η ζωγραφική σημαντικά που δημιουργείτε η <Μακεδονική σχολή> με εκπρόσωπο της τον Μανουήλ Πανσέληνο.

Οι Ησυχαστές ήταν καλόγεροι που είχαν επηρεαστεί από τις ανατολικές ιδέες. Πίστευαν ότι άμα απομονώνονταν στα κελία τους και κολλούσαν τα μάτια τους στον ομφαλό τους, έβλεπαν ένα θεϊκό φως σαν εκείνο που είχαν δει οι Απόστολοι στο Όρος Θαβώρ. Αυτές οι ιδέες εξαπλώθηκαν στο Άγιο Όρος και στην Θεσσαλονίκη και είχαν ως υποστηρικτή τους τον μοναχό Γρηγόριο Παλαμια, ο όποιος καταγόταν από οικογένεια ευγενών και ανακηρύχτηκε αργότερα Άγιος.

Εναντίον των ησυχαστικώνν ιδεών ξεσηκώθηκε ο Βαρλαάμ(Καλαβρος μονάχος) άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος. Είχε ανοίξει στην Θεσσαλονίκη μια συνηθισμένη σχολή για την εποχή. Στην σχολή δίδασκε λογική, φιλοσοφία του Πλάτωνα, αστρονομία και μαθηματικά. Είχε κερδίσει τον θαυμασμό πολλών διανοουμένων.

Ο Βαρλαάμ άρχισε την επίθεση του εναντίον των Ησυχαστών αποκαλώντας τους <ομφαλοψυχους>. Οι έριδες των δυο θρησκευτικών παρατάξεων άρχισαν το 1339 και συντάραξαν όλο το χριστιανικό κόσμο. Υπέρ των Ησυχαστών τάχτηκαν ο αριστοκράτες, ενώ υπέρ του Βαρλαάμ οι διανοούμενοι και ο λαός.

Τον δέκατο τέταρτο αιώνα κάνει την εμφάνιση της μια τρίτη τάξη οι <μέσοι> δηλαδή οι αστοί. Είναι άνθρωποι έξυπνοι και ασχολούνται με την μελέτη των ελληνικών γραμμάτων και αναλαμβάνουν την υπεράσπιση των φτωχών. Σχηματίζουν ένα δημοκρατικό κώμα, ζητούν την ελευθερία και τη δικαιοσύνη και εχθρεύονται τους άρχοντες και τους πλούσιους. Αυτοί ήταν οι Ζηλωτές. Η δημοκρατία των Ζηλωτών κράτησε επτά χρόνια από το 1342 μέχρι το 1349 όταν οι ευγενείς με τον Κατακουζηνό κατάφεραν να τους διώξουν. Δεν ξέρουμε τελικά αν οι Ζηλωτές  ήταν καλοί ή κακοί. Ή φάνηκαν κακοί σε ορισμένους γιατί τους ανάγκασαν να ανοίξουν τα πουγκιά τους που οι ίδιοι δεν θα άνοιγαν ποτέ με την θέληση τους.

Μετά το τέλος των Ζηλωτών η φαγωμάρα συνεχίστηκε μεταξύ ευγενών και βασιλιάδων και έτσι ήρθε το οριστικό τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η Θεσσαλονίκη αρχίζει να μαραζώνει. Είναι περιστοιχισμένη από εχθρούς. Στις αρχές του δεκάτου πέμπτου αιώνα ο Ανδρόνικος παραδίδει την πόλη στους Βενετούς(1423) ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να την προστατέψουν. Οι Βενετοί φέρονται υπεροπτικά και άσχημα στους Θεσσαλονικείς Το 1430 οι Τούρκοι μπαίνουν στην Θεσσαλονίκη. Σφάζουν, λεηλατούν, καταστρέφουν βυζαντινές εκκλησιές και πιάνουν σκλάβους. Νομίζουν ότι θα βρουν κρυμμένους θησαυρούς και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο.

Ο σουλτάνος Μουρατ είχε δει τον Αλλάχ στον ύπνο του να του δίνει ένα τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο αυτό του είπε είναι η Θεσσαλονίκη πήγαινε να την πάρεις. Έτσι ο Μουρατ πάει στην Θεσσαλονίκη και βρίσκει μια πόλη έρημη. Για να πληθύνει τους κατοίκους έφερε Τούρκους από τα Γιαννιτσά. Αργότερα πήγαν Εβραίοι και Ισπανοεβραιοι. Ο περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή όταν επισκέφτηκε την Θεσσαλονίκη στα μισά του δεκάτου ευδομου αιώνα βρήκε εκεί πάνω από 100.000 Εβραίους. Η Θεσσαλονίκη γίνεται πάλι μια πόλη με πλούσια εμπορική και βιοτεχνική κίνηση.

Οι Θεσσαλονικείς χάρη στον πλούτο τους είχαν αποκτήσει αρκετές ελευθερίες. Έχουν εκκλησιές και σχολεία δικά τους. Όταν το 1821 ξεκίνησε η επανάσταση χάθηκαν πολλοί Θεσσαλονικείς. Οι Τούρκοι ξέροντας πως το ανεξάρτητο πνεύμα των Θεσσαλονικών βοηθιέται πολλές φορές από τις παρουσίες τους φρόντιζαν να τις αρπάξουν. Ακόμα και οι Εβραίοι της πόλης απόξανε άσχημο ρολό. Γιατί υπέδειχναν τους πλούσιους και αγόραζαν έπειτα πάμφθηνα τα πράγματα που άρπαζαν οι Τούρκοι.

Στα τέλη του περασμένου αιώνα η Θεσσαλονίκη είναι πάλι μια πλούσια πολιτεία. Εκεί γεννιέται ο Κεμάλ Ατατουρκ ο μεταρρυθμιστής της Τουρκιάς. Το 1866 γκρεμίζεται το παραθαλάσσιο τείχος και γεννιέται η περίφημη παράλια της Θεσσαλονίκης. Στη συνεχεία γκρεμίζονται και αλλά τμήματα του τείχους. Το 1869 εγκατασταίνεται η δημοκρατική αρχή και φροντίζει για την καθαριότητα της πόλης. Το 1871 κατασκευάζεται η σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα αρχίζει ο Μακεδονικός αγώνας με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη. Ομάδες Καμτατζήδων ρημάζουν την ύπαιθρο εκτελούν κόσμο και προβαίνουν σε τρομοκρατικές πράξεις. Ο Παύλος ο Μέλας υπήρξε αξιωματικός σε αυτόν τον αγώνα.

Το 1908 ξεσπά στην Θεσσαλονίκη η επανάσταση των Νεότουρκων με αποτέλεσμα την εκθρόνιση του τυραννικού σουλτάνου Αβδουρ Χαμίτ. Η Θεσσαλονίκη γίνεται η βάση των εξορμήσεων τους. Επειδή δεν μπορούν όμως να κρατήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στους υποδουλωμένους χριστιανικούς λαούς και εκείνοι σχηματίζουν ένα κοινό μέτωπο εναντίον της Τουρκιάς. Έτσι ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και καταλήγει στην ήττα της Τουρκιάς. Και στις 26 Οκτώβριο 1912 ανήμερα της γιορτής του Άγιου Δημήτριου ο Χασαν Ταχσιν πασάς υπογράφει το πρωτόκολλο της παράδοσης της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες.

Το 1917 φωτιά έκαψε παραπάνω από την μίση πόλη, αρχίζοντας από την πλατεία Βαρδάρη μέχρι το Λευκό Πύργο και από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την παράλια. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και πάνω από 70.000 άστεγοι. Το χειρότερο ήταν  ότι κάηκε ο ναός του Άγιο Δημήτριου. Τον αναστήλωσαν βεβαία αλλά κάποια ψηφιδωτά καταστράφηκαν. Κάποιοι λένε ότι <ουδέν κακόν αμιγές κάλου>. Γιατί αν δεν καιγόταν η Θεσσαλονίκη, θα είχε μείνει μια τουρκοπολη.

Β1

ΚΑΤΣΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΑΝΙΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ