**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025 - 1453)**

**Β. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025 - 1453)**

**Β. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ**

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

**Ριχάρδος Λεοντόκαρδος** (1157 - 1199). Βασιλιάς της Αγγλίας, από τους αρχηγούς της Γ΄ σταυροφορίας. Φιλόδοξος και αρχομανής με στρατιωτικές και πολιτικές ικανότητες. Κατά τη γ΄ σταυροφορία κατέλαβε και λεηλάτησε την Κύπρο (1191) και το 1192 την πούλησε στο φράγκο βασιλιά Γουίδο Λουζινιάν.

**Γουίδος Λουζινιάν** (περ. 1129 - 1194). Φράγκος βασιλιάς, ιδρυτής της δυναστείας των Λουζινιάν. Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ (1186 - 1192) και της Κύπρου (1192 - 1194). Πήρε μέρος στη γ΄ σταυροφορία (1189 - 1192) και μετά την κατάλυση της Παλαιστίνης (1192) από τον Σαλαδίνο, αγόρασε την Κύπρο από το βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδο Λεοντόκαρδο, αντί 100.000 βυζαντίων. Ο Γουίδος διαίρεσε το νησί σε 350 τιμάρια, πήρε από τους κατοίκους όλα τα κτήματα, μετατρέποντάς τους σε δουλοπάροικους και οργάνωσε φεουδαρχικά την πολιτεία. Η Κύπρος έμεινε υπό την εξουσία των Λουζινιάν τέσσερις αιώνες, κατά τους οποίους η τάξη των ευγενών γνώρισε ευμάρεια, ενώ η μάζα του κυπριακού λαού έζησε κάτω από ταπεινωτικές και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

**Δόγης**: τίτλος του ανώτατου άρχοντα στις δημοκρατίες της Βενετίας και της Γένουας.

Οι **φεουδάρxες** ήταν υποτελείς του βασιλιά ή ενός ιεραρχικά ανώτερου άρχοντα, που χαν λάβει από τον ανώτερό τους έκταση γης (φέουδο) με τη δέσμευση να παρέχουν σ' αυτόν ως αντάλλαγμα πίστη, υποταγή και συγκεκριμένες υπηρεσίες.

**Υπενθύμιση**: Όσοι καλλιεργούσαν και συμμετείχαν στις σταυροφορίες δεν είχαν τις ίδιες θέσεις και τους ίδιους στόχους.