**ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ (ΙΕΠ –Τ.Θ.Δ.Δ.)**

**Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος**

**Να σχολιάσετε το περιεχόμενο των προτάσεων αν είναι ορθό ή λανθασμένο συμπληρώνοντας αντίστοιχα στις παρενθέσεις τη δήλωση Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος).**

1.Ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου ήταν μια από τις προσωπικότητες που σύμφωνα με τον Ισκοκράτη θα μπορούσε να ενώσει τους Έλληνες εναντίον των Περσών. (….)

2.Κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας ήταν ο Ισοκράτης. (….)

3. Μετά τους περσικούς πολέμους και για πενήντα περίπου χρόνια η Σπάρτη εξελίχθηκε σε ηγεμονική δύναμη. (….)

4. Η Σπαρτιάτικη ηγεμονία ήταν αποτέλεσμα των περσικών πολέμων. (….)

5. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών. (….)

6. Η μάχη της Μαντίνειας σηματοδότησε το τέλος της θηβαϊκής ηγεμονίας. (….)

7. Η πανελλήνια ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα από τον ρήτορα Δημοσθένη. (….)

8. Μετά το τέλος των περσικών πολέμων για μισό περίπου αιώνα η Αθήνα εξελίχθηκε σε ηγεμονική δύναμη ανάμεσα στα ελληνικά φύλα.

9. Η Ανταλκίδειος (Βασίλειος) Ειρήνη ήταν αντίθετη προς τη συμπεριφορά των Περσών. (….)

10. Ο Ευαγόρας ήταν μια από τις προσωπικότητες που σύμφωνα με τον Ισοκράτη θα μπορούσε να ενώσει τους Έλληνες εναντίον των Περσών. (…..)

11. Η κύρια αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων. (….)

**Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής**

**Να επιλέξετε και να κυκλώσετε τη σωστή από τις προτεινόμενες απαντήσεις για καθεμία από τις ακόλουθες προτάσεις:**

1.Οι προϋποθέσεις για την ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις του ελληνικού κόσμου ήταν συνέπεια:

α. του Πελοποννησιακού πολέμου

β. των περσικών πολέμων

γ. του Κορινθιακού πολέμου

δ. της θηβαϊκής ηγεμονίας

2. Ηγεμονική θέση ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις κράτη αμέσως μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου είχε:

α. Σπάρτη

β. Αθήνα

γ. Θήβα

δ. Ρόδος

3. Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους κατά την κλασική εποχή ήταν:

α. η οργάνωση ενός μεγάλου κύματος αποικισμού

β. η υποχώρηση της πανελλήνιας ιδέας

γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών

δ. η εφαρμογή της πανελλήνιας ιδέας από τον Φλιλιππο τον Β΄

4. Μετά τη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.):

α. άρχισε η θηβαϊκή ηγεμονία

β. τελείωση η θηβαϊκή ηγεμονία

γ. οι Έλληνες αντιμετώπισαν τους Πέρσες

δ. επιβλήθηκε ο Φίλιππος ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης όλων των Ελλήνων.

5. Κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέα ήταν:

α. ο ρήτορας Δημοσθένης

β. ο Φίλιππος της Μακεδονίας

γ. ο Περικλής ο Αθηναίος

δ. ο ρητοροδιδάσκαλος Ισοκράτης.

6. Ηγεμονική θέση ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις –κράτη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο κατέλαβε:

α. η Αθήνα

β. η Θήβα

γ. η Σπάρτη

δ. η Κόρινθος

7. Με την Ανταλκίδειο Ειρήνη (Βασίλειο Ειρήνη) οι Σπαρτιάτες:

α. συμφώνησαν με τον Φίλιππο Β΄

β. μεταβλήθηκαν στην ουσία σε όργανα της περσικής πολιτικής

γ. παρέδωσαν την Κύπρο στους Αθηναίους

δ. επιβεβαίωναν την ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη πολιτική τους.

8. Με τη μάχη στα Λεύκτρα (371 π.Χ.):

α. οι Έλληνες αντιμετώπισαν νικηφόρα τους Πέρσες.

β. επιβλήθηκε ο Φίλιππος ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης όλων των Ελλήνων

γ. άρχισε η θηβαϊκή ηγεμονία

δ. τελείωσε η θηβαϊκή ηγεμονία

9. Ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες του 4ου αιώνα π.Χ. ήταν:

α. Σωκράτης

β. Θουκυδίδης

γ. Αισχύλος

δ. Ισοκράτης

10. Οι Σπαρτιάτες συμφώνησαν με τον μεγάλο Βασιλιά να επιβάλουν τους όρους τερματισμού του Βοιωτικού πολέμου με:

α. την Καλλίειο ή Κιμώνειο Ειρήνη

β. τις τριακοντούτεις σπονδές

γ. τη Βασίλειο ή Ανταλκίδειο Ειρήνη

δ. το συνέδριο στην Κόρινθο

11. Κατά την κλασική εποχή η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε από:

α. Δημοσθένη

β. Αριστοφάνη

γ. Ιππόδαμο

δ. Θουκυδίδη

12. Ήταν αντίθετος με την πολιτική της πανελλήνιας ιδέας ο:

α. Μ. Αλέξανδρος

β. Δημοσθένης

γ. Ισοκράτης

δ. Φίλιππος ο Β΄

13. Αντίθετος στην πανελλήνια ιδέα και πιστός στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Αθήνας ήταν:

α. ο ρητοροδιδάσκαλος Ισοκράτης

β. ο ιστορικός Θουκυδίδης

γ. ο Φίλιππος Β΄της Μακεδονίας

δ. ο ρήτορας Δημοσθένης.

14. Ο Θουκυδίδης στο ιστορικό έργο του ασχολήθηκε με τους λόγους:

α. που οδήγησαν στην επικράτηση των Ρωμαίων

β. που οδήγησαν στους Περσικούς πολέμους

γ. που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο

δ. που οδήγησαν στην επικράτηση των Μακεδόνων.

«Το/τα θέμα/τα προέρχεται και αντλήθηκε/αν από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)».