**ΘΕΜΑ 1**

**Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1876**

Οι διεθνείς αντιπαραθέσεις στα τέλη του **18ου** αιώνα, που σχετίζονται με την κρίση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον αγώνα των Μεγάλων Δυνάμεων για επιρροή στα ευρωπαϊκά εδάφη της, είναι γνωστές ως το Ανατολικό ζήτημα. Η δημιουργημένη πολιτική ατμόσφαιρα μετά την εξέγερση της ελληνικής εθνικής απελευθέρωσης (**1821-1827**) δίνει μια νέα κατεύθυνση του ζητήματος που σχετίζεται με τη συζήτηση της κατάστασης στα Βαλκάνια. Τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων είναι αλληλένδετα με εκείνα των λαών των Βαλκανίων, που θέλουν την απόρριψη της οθωμανικής κυριαρχίας. Μια προσπάθεια επίλυσης του Ανατολικού ζητήματος είναι ο πόλεμος που ξέσπασε το **1853** μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, γνωστός ως πόλεμος της Κριμαίας. Τελειώνοντας με ήττα για τη Ρωσία (**1856**), αυτός δεν επιλύει την Ανατολική Κρίση.

Στα τέλη του Νοεμβρίου **1875** στο Γκιούργκεβο άρχισαν να φτάνουν εκείνοι που είχαν διέφυγαν μετά την αποτυχία της εξέγερσης της Στάρας Ζαγκόρας - Ν. Ομπρέτενοβ, Στ. Σταμπολόβ, Π. Βόλοβ, Γ. Μπενκόφσκι, Ιλαριόν Ντραγκοστίνοβ και άλλοι. Αυτοί δημιούργησαν ένα νέο κέντρο του απελευθερωτικού κινήματος - την Επαναστατική Επιτροπή του Γκιούργκεβο. Αυτή αποφάσισε να προχωρήσει αμέσως στην προετοιμασία και οργάνωση μιας μεγάλης εξέγερσης στη Βουλγαρία την άνοιξη του **1876**. Δεδομένων των εσωτερικών και εξωτερικών δυσκολιών στην αυτοκρατορία, οι ακτιβιστές πίστεψαν ότι ένας μαζικός και παρατεταμένος ένοπλος αγώνας θα δεσμεύει την Υψηλή Πύλη σε μια σύγκρουση που θα προκαλέσει την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και της Ρωσίας. Αυτό θα οδηγήσει στην εξέταση του βουλγαρικού ζητήματος και σε ευνοϊκή έκβαση του λαϊκού απελευθερωτικού αγώνα.

Η Επιτροπή του Γκιούργκεβο χώρισε τη χώρα σε τέσσερις επαναστατικές περιοχές, στις οποίες έστειλε αποστόλους να ηγηθούν της προετοιμασίας και της διεξαγωγής της εξέγερσης.

Η πρώτη επαναστατική περιοχή – του Τάρνοβο, καλύπτει τη Βόρεια Βουλγαρία, την περιοχή του Γκάμπροβο και την περιοχή του Σεβλίεβο. Για επικεφαλή απόστολο διορίστηκε ο Στ. Σταμπολόβ με βοηθούς Χρ. Καράμινκοβ - Μπούνιτο και Γ. Ιζμιρλίεβ.

Η δεύτερη – η περιοχή του Σλίβεν, περιλαμβάνει την περιοχή του Σλίβεν, του Γιάμπολ και του Κότελ. Ο επικεφαλής απόστολός της είναι ο Ιλ. Ντραγκοστίνοβ με τους βοηθούς Γ. Ομπρέτενοβ και Στοίλ Βοϊβόντα.

Η τρίτη – η περιοχή της Βράτσας, εκτείνεται στη βορειοδυτική Βουλγαρία, τμήμα της Σόφιας και της Μακεδονίας Ο επικεφαλής απόστολος της περιοχής είναι ο Στ. Ζαίμοβ με τους βοηθούς Ν. Ομπρέτενοβ και Ν. Σλάβκοβ.

Η τέταρτη – η περιοχή του Πλόβντιβ, περιλαμβάνει την περιοχή της Σρέτνας γκοράς, τη Θρακική πεδιάδα και τη Βόρεια Ροδόπη. Ο επικεφαλής απόστολός της είναι ο Π. Βόλοβ με τους βοηθούς του - Γ. Ικονόμοβ, Ζ. Στογιάνοβ και I’. Μπενκόφσκι.

Η επιτροπή του Γκιούργκεβο καθόρισε τον τρόπο της πολιτικής και στρατιωτικής προετοιμασίας για την εξέγερση. Στους απόστολους συστήθηκε να αποκαταστήσουν το δίκτυο της επιτροπής, να προμηθεύσουν όπλα, να διασφαλίσουν πλήρη κινητοποίηση. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες να προσελκύσουν στη Βουλγαρία πολλούς μετανάστες με εμπειρία μάχης, ιδίως Βούλγαρους που υπηρετούν στο ρωσικό στρατό. Καθορίστηκε η τακτική της της εξέγερσης. Σύμφωνα με αυτήν, οι ένοπλες ενέργειες έπρεπε να διεξάγονται κυρίως στις ορεινές περιοχές, σε συνδυασμό με την εισβολή αποσπασμάτων από έξω. Λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες μάχες, προβλέφθηκαν δράσεις σαμποτάζ στη σιδηροδρομική γραμμή Έντιρνε-Μπέλοβο, στις μεγάλες πόλεις που κατοικήθηκαν από μουσουλμάνους. Σχετικά με το ζήτημα της στάσης απέναντι στον ειρηνικό τουρκικό πληθυσμό, η επιτροπή θεώρησε να το συμπεριλάβει στην καταπολέμηση της κοινωνικής καταπίεσης. Συζητήθηκε ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων περιοχών, η δραστηριότητα της μυστικής αστυνομίας. Έγιαν δεκτοί κανονισμοί, οδηγίες και ένας επαναστατικός όρκος. Στις **25 Δεκεμβρίου του 1875** τελείωσαν οι συνεδριάσεις της επιτροπής. Λαμβάνοντας τις εξουσίες τους, οι απόστολοι μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Η Επιτροπή του Γκιούργκεβο διαλύθηκε αποτελεσματικά. Απέμειναν μόνο μερικοί ακτιβιστές που δεν έχουν συντονιστική λειτουργία. Τέτοια δικαιώματα είχαν η Πρώτη Επαναστατική Περιοχή, με επικεφαλής τον Στ. Σταμπολόβ, αλλά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης απέτυχε να καθιερωθεί ως κέντρο συντονισμού.

Μετά την άφιξη των αποστόλων στη χώρα, ξεκίνησαν ενεργές οργανωτικές, πολιτικές και στρατιωτικές προετοιμασίες για την εξέγερση.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στην προετοιμασία της εξέγερσης επιτεύχθηκαν από την περιοχή του Πλόβντιβ. Με την άφιξή των αποστόλων II. Βόλοβ και ο Γ. Μπενκόφσκι πραγματοποίησαν μια περιοδεία στους οικισμούς της περιοχής. Αποκαταστάθηκαν τις παλιές επιτροπές που δημιουργήθηκαν από τον Λέβσκι και τους συνεργάτες του. Επεκτήθηκε το πολιτικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας συμμετείχαν οι Τ. Κάμπλεσκοβ, Π. Μπόμπεκοβ, Π. Γοράνοβ, Β. Πετλέσκοβ, Κότσο Τσιστεμένσκι, T. Σαμπάνοβ. Ο Γ. Μπενκόφσκι είναι ο κύριος διοργανωτής. Κατά την επίσκεψή του στο Παναγκιούριστε, αυτός οργάνωσε μια νέα επαναστατική επιτροπή. Οι συμμετέχοντες ορκίστηκαν και σχηματίστηκαν μια «Προπαρασκευαστική Επιτροπή».

Ο Ζ. Στογιάνοβ και ο Γ. Ικονόμοβ στάλθηκαν για να βοηθήσουν την περιοχή. Οι διοργανωτές επικεντρώνονται κυρίως σε στρατιωτικά-τεχνικά θέματα. Το κύριο μέλημά τους ήταν η απόκτηση όπλων. Ο πληθυσμός κινητοποιήθηκε για να ετοιμάζει σφαίρες, να προετοιμάζει πυρίτιδα, παξιμάδια, να ράβει στολές. Αρκετά κανόνια κατασκευάστηκαν για να χρησιμεύσουν ως πυροβολικό για τους επαναστάτες. Η δασκάλα Ράϊνα Ποπγκεοργκίεβα έραψε τη σημαία. Η προετοιμασία ελέγχθηκε από το καθιερωμένο μυστικό ταχυδρομείο και την επαναστατική αστυνομία.