Klassieke cultuur - Samenvatting Griekse geschiedenis

# Minoïsche beschaving (2000-1450 v. Chr.)

**Opkomst van de Minoïsche beschaving**

De Minoïsche beschaving bestond vanaf ongeveer 2000 voor Christus tot ongeveer 1450 voor Christus en ontwikkelde zich op het nu Griekse eiland Kreta. Hoe de beschaving precies is ontstaan, is onduidelijk. Mogelijk kwamen er zo’n 6000 jaar voor Christus boeren aan op Kreta die zich daar definitief vestigden. Dit zouden de voorouders van de Minoërs kunnen zijn. Het was de eerste grote beschaving in Europa. Tussen 3000 en 2000 jaar voor Christus ontstonden er steden en werd er veel gebouwd. De bevolking breidde zich uit en de handel bloeide op. Kreta lag op een centraal punt in het Middellandse Zeegebied, wat er gunstig gelegen was voor handelsverbindingen. Het werd doormiddel van handel steeds rijker en stichtten steeds meer steden.

**Minoïsche cultuur**

De benaming Minoërs of Minoïsche beschaving is pas vele jaren later bedacht, dit was niet hoe het volk zichzelf noemde. De benaming is gebaseerd op de mythologische koning Minos van Kreta. Het is onbekend of er ook daadwerkelijk een koning met de naam Minos is geweest op Kreta. Koning Minos woonde in Knossos in een enorm paleis met allerlei felle kleuren en veel versiering. Het was een erg complex gebouw, en waarschijnlijk zag het er na een paar duizend jaar zó griezelig uit dat er een mythe uit is voortgekomen, de mythe van Theseus en de Minotaurus. De Minotaurus was half stier / half mens en was opgesloten in het labyrint. Athener Theseus was er vrijwillig naartoe gegaan en heeft hem uiteindelijk gedood. Deze mythe komt dus waarschijnlijk voort uit een verzinsel over het paleis, maar de stieren stonden wel echt centraal in de Minoïsche beschaving. De stier werd als heilig beschouwd en werd dus ook geofferd aan goden. Het was ook ritueel om over een stier te springen als je volwassen werd. Verder werden er in fresco’s ook vaak slangen afgebeeld, die het symbool van de vruchtbaarheid waren.

**Minoïsche leefwijze**

De Minoërs waren polytheïstisch, ze geloofden in het bestaan van meerdere goden, of in dit geval godinnen. Zo waren er bijvoorbeeld de godin van de vruchtbaarheid en de godin van de oogst, er waren vooral godinnen, in tegenstelling tot de meeste polytheïstische religies. De Minoërs bouwden grote paleizen waar koningen in woonden. Ook werden hier religieuze ceremonies gehouden en werd er gewerkt. Ook was de handel voor de Minoërs erg belangrijk, handelspartners waren bijvoorbeeld het oude Egypte, de Cycladen (Grieken), Anatolië (Turkije), Kanaän (Israël), het huidige Libië, Italië, Cyprus en mogelijk zelfs Spanje en Groot-Brittannië. Producten die de Minoërs uitvoerden waren olie, wijn, graan, olijfolie, vazen, potten en andere kunst. Veel Minoërs leefden ook van de landbouw. Boeren hadden koeien, schapen, varkens en geiten en ze hielden ook bijen. Ze verbouwden onder meer tarwe, gerst, druiven en vijgen.

# Myceense beschaving (1600-1200 v. Chr.)

In een van zijn opgravingen ontdekte Heinrich Schliemann een gouden dodenmasker, hij beweerde dat die van Agamemnon zou zijn. Zijn vondst bleek echter uit de 16e eeuw, terwijl de Trojaanse oorlog in de 12e eeuw v. Chr. afspeelde. De Myceners waren Grieken, rond 2000 v. Chr. vielen de eerste Grieken vanuit het noorden het land binnen. Mede door al het contact met het hoogontwikkelde Kreta, brak rond 1600 een periode aan van grote bloei. Later slaagden de Myceners erin Knossos te veroveren, zo hadden ze ook macht over Kreta. Hierdoor begonnen ze ook met Egypte en Klein-Azië te handelen. De Myceners waren erg welvarend, dit bleek uit alle schatten die gevonden zijn in oude burchten en paleizen. Ze hadden zelfs ook een schrift, voornamelijk voor de administratie. De ondergang van Mycene kwam waarschijnlijk door meerdere factoren: een verzwakte economie, onderlinge rivaliteit tussen vorsten en vijandelijke invallen vanuit het noorden, bijv. de Doriërs. Veel Grieken zijn dan ook gevlucht naar eilanden in de Egeïsche Zee en naar de westkust van Klein-Azië. ‘

Hierna braken er donkere tijden aan, de economie en cultuur zakten naar een laag niveau. Alleen de techniek van ijzerverwerking was een vooruitgang. Door gebrek aan bronnen is er ook weinig bekend over deze tijd. De herinnering aan de Myceense beschaving bleef er door rondreizende dichters-zangers, die hun heldendichten overal voordroegen.

# Archaïsche tijd (750-500 v. Chr.)

**De opkomst van de Griekse *polis***

Na het koningschap bij de Myceners, kwamen er kleine gemeenschappen waarin de sterkste regeerde. In de Archaïsche tijd wordt zo’n gemeenschap echt een eenheid, deze onafhankelijke ‘staat’ noemen we dan *polis*. Deze ontwikkelde tot machtige stadstaten, zoals: Sparta, Argos en Corinthe op de Peloponnesos, Athene in Attica, Thebe in Boeötië, Milete en Ephese aan de Ionische kust en het eiland Samos. Deze *poleis* werden vaak bestuurd door een groepje aristocraten, zij waren rijk, hadden veel grond en militaire macht.

**Kolonisatie**

Door bevolkingsgroei breidden gebieden uit, in het begin omliggende gebieden, maar later ook langs de kust van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee zoals: Syracuse op Sicilië, Neapolis in Italië, Massalia in Frankrijk, Byzantium aan de Bosporus enz. Deze koloniën waren onafhankelijke *poleis* die handelden met de moederstad. Zo verspreidde de Griekse cultuur over een groot gebied.

**Interne spanningen en het optreden van ‘tirannen’**

Door de vele handel ontstonden er verschillen in rijkdom, hierdoor kregen de rijken veel macht in handen. Dit leidde tot veel rivaliteit en staatsgrepen. Zo’n alleenheerser, die met geweld en huursoldaten aan de macht was gekomen, noemden de Grieken *turannos*. Sommige *turannoi* hebben veel voor hun stad gedaan, op economisch en cultureel gebied. Ze waren dus zeker niet altijd kwaadaardig. Beroemde tirannen waren Periander van Corinthe en Polycrates van Samos. Na twee of drie generaties was het wel weer afgelopen met de *turannis*, daarna kwamen er weer veel oligarchieën aan de macht. Op sommige plekken gingen de ontwikkelingen zelfs richting de democratie.

**Athene in de Archaïsche tijd: Draco en Solon**

In Athene bestonden ook grote spanningen. Rond 620 probeerde Draco de macht van de aristocraten te beperken, daarvoor legde hij wat strenge rechtsregels vast. Veel Atheners hadden veel schulden, zo raakten in de macht van de adel als slaaf. Het volk was bang voor een staatsgreep van zo’n rijke. Maar Solon voerde een aantal hervormingen door, die de basis waren voor de latere democratie. Alle schulden werden kwijtgescholden, de schuldslaven werden vrijgelaten en teruggekocht uit het buitenland. Ook verdeelde Solon de Atheners in vier klassen, gebaseerd op vermogen i.p.v. erfelijkheid. De volksvergadering mocht nu de magistraten kiezen, en diende als een soort rechtbank. Toch bleven de hoogste ambten alleen voor rijken beschikbaar en tot een herverdeling van het land kwam het niet.

**Athene in de Archaïsche tijd: Pisistratus, Hippias, Hipparchus**

Na twee mislukte staatsgrepen kwam Pisistratus aan de macht, en het volk stond achter hem. Hij steunde kleine boeren met leningen en deed veel goeds voor de economie. Hij reorganiseerde religieuze feesten en stimuleerde zo het nationale gevoel. Ook startte hij veel bouwprojecten en bood veel werkgelegenheid aan. De wijn- en olijfbouw, en ook de Atheense keramiek, bereikte een hoog niveau. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn zoons, Hippias en Hipparchus. Maar Hipparchus werd door een privé-conflict vermoord door Harmodius en Aristogiton, de ‘tirannendoders’. Hippias werd strenger, maar vluchtte naar Perzië toen hij hoorde van de militaire samenwerking met Sparta.

**Athene in de Archaïsche tijd: Democratie**

Nu was er strijd tussen de aristocratische families, maar Cleisthenes won uiteindelijk. Cleisthenes snapte de problemen onder de *demos*, het volk, en wilde ze dan ook politieke macht geven. Hij is de uiteindelijk grondlegger van de democratie. Hij verdeelde Attica in tien districten (*phylen*), uit elke *phyle* werden vijftig mannen gekozen om plaats te nemen in de Raad van Vijfhonderd, de *Boulé*. Bij de verkiezingen werden er vijftig mensen geloot die in de namens hun *phyle* in de raad mochten.

**Sparta in de Archaïsche tijd: Een militaire staat**

De Spartanen behoorden oorspronkelijk tot de Doriërs, gelegen in de streek Lakonië. Ze veroverden er later ook het omliggende Messenië bij. De bevolking was verdeeld in drie groepen, waarin alleen de ‘echte’ Spartanen burgerrecht bezaten. De rest was rechteloos en zij werden ‘Heloten’ genoemd. De Spartiaten waren in de minderheid en hadden dus een sterk leger nodig om de macht te behouden. Op hun zevende werden jongens weggehaald voor hun militaire training. Ze beheersten uiteindelijk de hele Peloponnesos, op Argos na.

**Sparta in de Archaïsche tijd: Bestuur**

De *Gerousia*, een raad van 28 oude, wijze mannen, hadden de leiding. Er waren ook nog twee koningen, maar die hadden weinig macht buiten de oorlogen. De volksvergadering, de *Apella*, had ook weinig invloed. Later werd er nog een college van vijf ‘Ephoren’ (opzichters) ingesteld die het dagelijks bestuur hadden. Het was een combinatie van de aristocratie (*Gerousia*), monarchie (koningen) en de democratie (*Apella* en Ephoren).

**De Grieken in Klein-Azië**

De Griekse steden in Ionië, het westelijk kustgebied van Klein-Azië, hadden een voorsprong door een grote periode van bloei in de economie en cultuur. Dit kwam door contacten met het koninkrijk Lydië en overzeese handel. Ook de eerste filosofen en wetenschapper vinden we in Ionië, bijv. Thales. De Lydische koningen versloegen de Griekse steden, maar het Lydische regime was niet erg onderdrukkend en de koningen mochten de Grieken wel. Ze moesten alleen soldaten leveren in oorlogstijd. Ten oosten van Lydië ontstond ondertussen het Perzische rijk, met als eerste koning: Cyrus. Hij versloeg de rijke Lydische koning Croesus. De Griekse steden hoorden nu ook bij Perzië, maar dit regime was veel drukkender. Ze moesten belasting betalen en ze werden bestuurd door tirannen. De Grieken kwamen uiteindelijk in opstand, maar werden alsnog verslagen door de Perzen en Milete werd verwoest. De Atheners hadden de Ioniërs gesteund, koning Darius wilde daarom Athene straffen.

# Klassieke periode (500-323 v. Chr.)

**De Perzische oorlogen**

In 490 lanceerde de Perzische koning Darius een aanval op Griekenland waarbij de Perzen bij Marathon werden vernietigd door de Atheners. Tien jaar later probeerde zijn opvolger Xerxes opnieuw om Griekenland te veroveren. Hij stak met een groot leger de Hellespont over en de vloot voer mee. Onder druk van deze dreiging sloten de meeste Griekse poleis zich aaneen. Sparta en Athene waren hier de grootsten. Ze hadden beiden een sterke vloot en goede strategie. Eerst werden veel Griekse soldaten gedood maar de perzen kwamen bij Attica, Athene werd geëvacueerd naar het eiland Salamis en daar werd onder leiding van Themistocles de vloot van de Perzen compleet verwoest. Een jaar later werd bij Platae het Perzische landleger ook verslagen dit was te danken aan de Spartanen.

**Athene in de hoofdrol**

De rollen waren nu omgedraaid er werd niet meer gevochten in Griekenland maar in Klein-Azië en de Atheners namen de leiding op de vloot en Spartanen op het land, in 464 brak alleen een opstand uit en na vier jaar werd die eindelijk onderdrukt. Alleen brak ook in 461 een oorlog uit tussen Athene en Sparta. Ze moesten dus in 2 fronten vechten en dit werkte niet goed, uiteindelijk sloten ze vrede met de Perzen en Sparta. De volgende 15 jaar was de bloeiperiode van Athene, er kwam veel geld binnen en veel politiek, defensie, economie en cultuur werd zeer goed.

**De Peloponnesische Oorlog**

De andere *poleis* voelde zich bedreigd door de macht van Athene, de Peloponnesische Oorlog brak uit. De Spartanen heersten over het land, de Atheners over de zee. De Spartanen vielen Attica aan, maar de Atheners waren ondergedoken binnen de lange muren, maar de pest brak uit en velen stierven. De Atheners bestookten de Peloponnesische kust, maar niemand won. Ze sloten vrede. Later besloot de Atheense politicus Alcibiades dat ze Sicilië zouden veroveren. Maar kort na zijn aankomst werd hij teruggeroepen vanwege het belachelijk maken van de Atheense godsdienst. Hij moedigde nu Sparta aan, Syracuse te gaan steunen en Athene werd verslagen. Met Perzisch geld, bouwden de Spartanen een sterke vloot waarmee ze Athene versloegen. Hierna kwam vrede, maar de Atheners moesten hun vloot afstaan en een Spartaans oligarchiebestuur.

**De ondergang van de vrije stadstaten**
Na 404 had Sparta geen leidende positie meer omdat het te weinig soldaten over had. Athene herstelde zijn democratie en bleef het belangrijkste economische en culturele centrum van Griekenland. De Perzen bekostigden het herstel van Athene, maar toen de Atheense macht een bedreiging leek te worden liepen ze over naar de kant van Sparta. De Perzen slaagden erin om de Griekse steden aan de Ionische kust weer onder hun heerschappij te brengen. Bij de slag van Leuctra werden de Spartanen door de Thebanen verslagen en verloren zo hun status van het onoverwinnelijke Sparta. Toen de Thebanen de Heloten in Messenië bevrijdden, verloor Sparta ook hun status. Na de dood van de leider van de Thebanen, Epaminondas, ging het ook voor hun bergafwaarts. De Macedonische koning Philippus slaagde er binnen enkele jaren in Griekenland te onderwerpen. De periode van vrije *poleis* was voorbij. In 336 werd Philippus vermoord, maar het is niet duidelijk door wie.

# Alexander de Grote en Hellenistische rijken

**Alexanders wereldrijk**

Toen koning Philippus van Macedonië werd vermoord in 336 v. Chr., werd hij opgevolgd door zijn zoon Alexander. Na het neerslaan van de opstand die was uitgebroken, wilde hij het Perzische rijk gaan veroveren. In 334 ging hij naar Klein-Azië, waar hij een heel leger versloeg en een jaar later bij Issus, was koning Darius III het slachtoffer. De maanden daarna veroverde hij Phoenicië en Egypte, waar hij Alexandrië stichtte: dit groeide uit tot een van de belangrijkste culturele centra van de Oudheid en tot de hoofdstad van Egypte. Vervolgens ging hij ging hij verder naar het oosten en in 331 versloeg hij in de slag van Gaugamela koning Darius, die op de vlucht sloeg en later ook vermoord werd. Alexander ging verder met veroveren tot aan de Indus, daar kwamen zijn soldaten in verzet, zij waren uitgeput van jarenlang vechten en van huis zijn. In 324 keerde hij terug naar Babylon, waar hij een jaar later overleed. Hij heeft in zijn leven een immens groot rijk opgebouwd en werd als god vereerd. Hij presenteerde zichzelf dan ook als zoon van Zeus.

**De tijd van het Hellenisme**

Na Alexanders dood viel zijn rijk uiteen, er ontstond een machtsstrijd tussen generaals, zij werden de opvolgers (*diadochen*) van Alexander. Er ontstonden enkele rijken: het Ptolemaeënrijk in Egypte, het Seleucidenrijk in Azië, Macedonië en Pergamum in Klein-Azië.

Dit waren geen stadsstaten maar echte koninkrijken, de *poleis* bestonden nog wel, maar ze waren niet meer vrij. Deze periode na de dood van Alexander wordt het Hellenisme genoemd. Dit betekent dat er een vermenging was van de Griekse cultuur met de oosterse cultuur van veroverde gebieden. Dit was ook al zo bij Alexander, met name het Egyptische Alexandrië werd wereldberoemd door zijn bibliotheek. Ook de Griekse cultuur en taal was verspreid over een heel groot gebied.

**De ondergang van de Hellenistische rijken**

De Romeinen probeerden deze uiteindelijk te veroveren, en met succes. Eerst werden de koningen van Macedonië verslagen en zo hoorden Macedonië en Griekenland bij het Romeinse rijk. Pergamum kregen de Romeinen als erfenis van koning Attalus III. Het Seleucidenrijk werd door Pompeius als de provincie Syria veroverd. Het Ptolemaeënrijk werd veroverd doordat hun laatste koningin, Cleopatra, samen met Romeinse machthebber Antonius werd verslagen door hun tegenstander Octavianus, beide pleegden zelfmoord. Daarmee hadden de Romeinen macht over de hele Hellenistische wereld.