Geschiedenis 3.1: de Griekse wereld

Stadstaten:

Uit het verhaal van Oedipus en de sfinx kun je opmaken dat Griekenland bergachtig was en dat er steden waren.

Griekenland:

* Vastenland: vlaktes gescheiden door bergen en heuvels
* Honderden eilanden: de kust heeft veel inhammen -> Grieken reisden liever per boot.

In Griekenland ontstond een landbouw stedelijke samenleving, maar er ontstond **niet** 1 grote staat. Door het versnipperde landschap ontstonden meer dan 150 kleine staten: een stad met een gebied er omheen: een **stadstaat (staat die bestaat uit een stad en het gebied eromheen)** de stadstaten waren **zelfstandig (als een persoon of gebied voor zichzelf zorgt)** ze zorgden voor zichzelf met een eigen regering en een eigen leger.

Veel Griekse steden waren ontstaan rond een Akropolis: een verdedigbare rotsheuvel met versterking waar mensen naartoe konden vluchten in geval van nood.

Kolonies:

Griekenland: 20% geschikt voor akkerbouw.

Toen de bevolking in de 8e eeuw v. C. groeide, konden boeren niet genoeg voedsel produceren om iedereen te voeden -> Grieken vertrokken per schip om nederzettingen te stichten: zo ontstonden Griekse **kolonies (gebied waar een groep mensen zich vestigt)** dit noem je **kolonisatie of koloniseren (het stichten van kolonies)** langs de kusten van de Middellandse zee en de Zwarte zee. De kolonies waren ook zelfstandige stadstaten. Grieken kwamen in contact met andere volken. Zo kregen ze ook te maken met de stadstaat Rome. De Romeinen waren erg belangrijk in de oudheid daarom wordt deze periode ook wel de tijd van de Grieken en Romeinen genoemd.

Grieken noemen hun leefgebied Hellas en ze noemden zichzelf Hellenen. Het woord Grieken komt van Graeci.

Grieken en andere volken:

De agora was een centraal plein van een stad. Hier was de markt, regeringsgebouwen en tempels. Het was een echte ontmoetingsplek. Er was ook een stoa: een lange zuilenhal waar vrienden elkaar ontmoetten, handelaren zakendeden en geleerden discussieerden of voorlazen. In de wijken rond de agora woonden en werkten ambachtslieden. Zij waren bezig met **nijverheid (producten maken).** Naast landbouw, handel en nijverheid was visserij ook een belangrijk bestaansmiddel.

Door de kolonisatie groeide de Griekse economie.

Door handel: groeide de contacten tussen volken -> culturen veranderen: de culturen hadden **invloed (als iets veranderd door iets anders)** op elkaar.

Het geld (dat de Grieken hadden overgenomen van de Lydiërs uit Anatolië) was een voorbeeld van zon verandering. Munten werden hét betaalmiddel in de hele Griekse wereld -> **geldeconomie (economie waarin geld wordt gebruikt)** anderen volken namen dit weer over van de Grieken.

De samenleving van Athene:

De samenleving van Athene bestond uit 4 groepen met verschillende rechten:

1. De vrije, volwassen mannen die in de stadstaat waren geboren: van deze groep hadden de bezitters van grond het meeste aanzien. Mannen in de loondienst hadden weinig aanzien.
2. Migranten of inwoners waarvan 1 of beide ouders ergens anders waren geboren: geen grond bezitten en werkten meestal in de handel of nijverheid.
3. Vrouwen: weinig rechte, geen huis of grond hebben, moesten zorgen voor d huishouding + kinderen.
4. Slaven: ongeveer 1/3 deel van de bevolking (de meeste waren krijgsgevangen geweest) geen rechten, deden een groot deel van het werk in zilvermijnen en op het land, in de werkplaatsen van ambachtslieden en in het huishouden, slaven waren ook in dienst als leraar.

De samenleving van Sparta:

De samenleving van Sparta week af van die van andere stadstaten. Ze hadden een sterk leger, omdat hun stad in een open vlakte zonder Akropolis lag.

Ook hier was de samenleving opgedeeld in 3 sociale groepen:

1. De Spartanen:

Mannen: hielden zich uitsluitend bezig met **militaire (1 persoon die in het leger werkt**

**2 heeft te maken met het leger)** zaken. Jongens werden vanaf hun zevende jaar in sobere omstandigheden opgeleid tot geharde militairen (personen die in het leger werken)

De Spartaanse meisjes werden geschoold in muziek en poëzie.

1. Overwonnenen: nakomelingen van mensen die in het gebied woonden voor de komst van de Spartanen.

Toen de Spartanen er kwamen, **onderwierpen (in je macht krijgen, onder je bestuur brengen)** ze het gebied: ze kregen macht over de overwonnenen. De onderworpen boeren moesten als een soort slaven voedsel produceren voor de Spartanen.

1. Perioiken (omwonenden): hadden hun eigen bestuur, maar Sparta had de macht over hen + betaalden belasting en leverden soldaten aan Sparta.

Geschiedenis 3.2: het bestuur van de stadstaat.

Bestuurders en onderdanen:

De Griekse stadstaten waren onafhankelijk. Tot de 8e eeuw v. C. waren de meeste staten een **monarchie (een staat met 1 vorst)** ze werden bestuurd door koningen, die werden opgevolgd door hun zonen.

In de 8e eeuw v C. ontstond verzet tegen de **heerschappij (bestuur, regering)** van de koningen. Groepen grondbezitters met veel aanzien namen de macht over in de stadstaten. Deze edelen vervangende de monarchie voor een **aristocratie (regering van een groep aanzienlijke mensen).**

Goede en slechte tirannen:

Soms deden edelen een staatsgreep (een poging om met geweld alle macht naar zich toe te trekken) als dat lukte werd zo iemand een **tiran (alleenheerser die onwettig de macht heeft gegrepen).** De bestuursvorm met een tiran heette een tirannie.

Er waren in de Griekse stadstaten goede en slechte tirannen:

* Pisistratus (goede tiran): greep in 546 v C. met soldaten de macht in Athene. Hij maakte zich populair door de nijverheid te bevorderen + mooie gebouwen te laten bouwen. Ook verbeterde hij de **rechtspraak (beslissingen over toepassingen van wetten):** hij stelde rechters aan om op het platteland te beslissen over toepassingen van wetten. -> zo steunde hij de kleine boeren tegen de grootgrondbezitters.

Democratie:

De edelman Clisthenes bedacht een nieuwe **bestuursvorm (hoe een gebied wordt bestuurd)** daarin zou de macht in handen kome van de vrije, volwassen mannen. Zij werden **burger (inwoner met bepaalde rechten)** zij kregen rechten zoals het recht om te stemmen in de volksvergadering. Niet iedereen was burger. De vrouwen, vreemdelingen en slaven (samen zon 90% van de bevolking) konden geen burger worden. Het systeem waarbij het volk beslist is een **democratie (bestuur waarbij het volk beslist)**

Athene werd een democratie in 507 v. C. een deel van de andere stadstaten volgenden later het voorbeeld van Athene. Maar niet alle Grieken vonden de democratie de beste bestuursvorm.

Dingen die te maken hebben met het bestuur noemen we **politiek (heeft te maken met het bestuur)** wat is afgeleid van polis (stadstaat). De Grieken discussieerden veel over de voor-en nadelen va de verschillende politieke systemen.

Geen voorstanders van de democratie waren Socrates en Plato. Ze vonden dat het gewone volk niet in staat was de juiste beslissingen te nemen voor een stadstaat. Plato was voorstander van de aristocratie.

De Atheense volksvergadering kwam 40 keer per jaar bijeen op de Pnyx, een heuvel ten zuidwesten van de agora. De volksvergadering nam alle beslissingen over de stadstaat. Bij belangrijke beslissingen moesten minstens 6000 burgers aanwezig zijn. Een goede spreker kon in de Atheense democratie uitgroeien tot een echte leider.

Pericles was een goede spreker: dankzij Pericles besloot de volksvergadering tot te bouw van een groot tempelcomplex op de Akropolis. De democratie in Athene en andere stadstaten eindigde in 338 v. C. toen Griekenland onder heerschappij kwam van de koning van het Noord-Griekse Macedonië. De stadstaten verloren toen hun onafhankelijkheid.