**[Koncentracija moći na Bliskom istoku i na zapadu, u Indiji i Kini]**

* 1200.-600. razvoj moći, propast starih i novih velikih država
* 600.-450. pokušaj koncentracije moći u politici 🡪 asirska država pokušava osvojiti i porobiti; pojava perzijskog carstva > nastanak svjetskog imperija [za razliku od Asiraca, dopuštaju razvoj pokorenih naroda dokle god ne ugrožavaju carstvo
* Grčka, Italija, sjeverna Afrika > također pokušavaju koncentrirati moć; za razliku od Bliskog istoka njihova koncenctracija se temelji na obliku države dva grada, ograničeni su u širenju i usredotočeni na talasokraciju; Bliski istok se temelji na tradiciji smjenjivanja država
* Kina – ½ 6.st. državice pokušavaju ostvariti prevlasti [napredak!]; Indija – osvajačko razdoblje započinje usponom kraljevstva Magadhe
* posljedice koncentracije: Aleksandar preuzima perzijsku državu, rimski imperij (talasokracija + vlast nad zemljama), Indina – Maurya, Chin carstvo u Kini
* nova konstelacija sila na prednjoazijskom prostoru prije uspona Perzije – ravnoteža sila
* među svim nemirima ipak postoje vodeće države:

**Asirija ½ tisućljeća**

~ novoasirska država

~640. ruše elamsku državu

~ kraj 7.st. pad Asirije [medijski kralj Kijaksar

+

babilonski kralj Nabopolasar]

~ lidijsko kraljevstvo dobija dio Frigije[[1]](#footnote-2); Asirija isprva dobija Elam, pa ga onda preuzima novobabilonsko kraljevstvo

**Novobabilonska država [Kaldejci]**

~ Nabopolasar dovodi do velevlasti 🡪 sin Nabukodonozor II.

~ Nabonid ''arheolog na prijestolju'' = posljednji kralj, sukob sa svećenicima iz Babilona, premiješta prijestolnicu u Temimu

~ Babilon [Marduk] – svjetska metropola

~ ekspanzivna politika, 587. razorili Jeruzalem, pobjeda nad Egiptom

~ vrlo brzo se pojavljuju znakovi propadanja; Perzijanci [Kir] osvajaju, novobabilonska država postaje perzijska provincija

**Egipat**

~ pokušaj miješanja među sirijsko-palestinski i mezopotamijski prostor

~ Psametik I. (dinastija Sait) procvat, zadržavaju vlastite tradicije

**Lidija**

~ glavni grad Sard; postaje velesila nakon pada Frigije, te tokom seobe naroda; najveći polet pod Mermnadama

~ bitke s Kimerijcima, osvajanje grčkig hradova na zapadnoj obali

~ Giges/Krez pokorio sve grčke gradove osim Mileta

~ poraz kod Pterije od Perzije

**Medija**

~ zbacili Skite

~ Kijaksar je tvorac države, s Nabopolasarom uništio Asiriju; Astijag gubi prednost

~ Perzija [Kir II.] savez sa Nabomdom protiv Astijaga; Kir postaje kralj Medije i Perzije > prvi korak prema stvaranju perzijskog svjetskog carstva

~ uspon indoeuropskog perzijskog naroda do svjetskog značaja

~ Kir II. počeo stvarati perzijsku državu 🡪 Krez [+ Babilon, Egipat, Sparta] kreću na Perziju, poraženi su

~ Kiliklija – vazalna država; osvajanje Baktrije, Margijana, Sogdijana

~ 539. osvajanje Babilona – babilonski kralj > ''gospodar svijeta'' – 4 strane svijeta, Babilon, Sumer, Akad, sin Kambiza [grad Anšan]...

~ pokorio Gandare u dolini Kabua [Indija], suzbio Masagete

🡪 Kira II. naslijeđuje sin Kambiz – 525. pao Egipat; pregazio je vjersku toleranciju [ubio svetog bika Apisa]

🡪 naslijeđuje ga Darije I. [loza Ahemenida] koji je spasio državu od rasipa i povećao ju

~ perzijsko carstvo je prepreka asirskoj državi

~ 20 satrapija – na čelu su plemići mača

**Grčka: Sparta i Atena**

* Egeja, 800. sukob dva polica – Sparte i Atene
* Sparta postaje najznatnija kopnena sila nakon mesenijskih ratova i sukoba s Argom; savezi s Tegejom, Mantinejom, Korintom, Megarom i Eginom > 550. Peloponeski savez u kojem Sparta ima prevlast – članice daju vojsku i novac, Sparta osigurava autonomiju; bori se protiv tiranida i demosa
* Atena – ratovi s Mitilenom [Sigeion] i Megarom [Salamina] = pokušaj teritorijalnog i maritimnog širenja; trgovačka konkurencija – Korint, Halkida [Halkida morala Ateni ustupiti zemljiše i prihvatiti atenske naseljenike koji su ždrijebom dobili zemlju u procesu kolonizacije]; uspon Atene pri grčko-perzijskim ratovima
* grčke gradske države na zapadu [Velika Grćka]; osvajanjem i pripajanjem halkidskih kolonija [Hipokrat iz Gele] stvara se znatna teritorijalna država
* Gelon [Hipokratov vojskovođa] pokorio druge grčke gradfove + Sirakuza [kasnije gradi mornaricu od 200 brodova]

**Kartaga**

~ osnovao ju Tir 814.

~ trgovačka fenička kolonija

~ savez s Etrušćanima u 6.st.

**Etrurija**

~ savez 12 gradova (600.) u Italiji; proširivanje vlasti do padske nizine i preko Rima do Lacija i Kampanije

~ trgovina na kopnu, pomorska trgovina, konkurenti Grcima

**Rim**

~ nakon pada etrušćanske vlasti (474.), sve veći utjecaj osvajanja na Sredozemlju

**[Sukob svjetskih sila]**

* pobuna jonskih gradova protiv Perzijanaca [uzrokovalo ju uvođenje perzijskog sustava vlasti u Joniju – stvaranje satrapija, samovolja satrapaa i upravnika gradova i ograničavanje slobode jonske trgovine u korist Feničana] 🡪 Jonjani uspjevaju zauzeti Sard i potukli feničku ratnu mornaricu kod Salamisa, Cipar; Perzijanci skršili ustanak na kraju; Perzijsko castvo kreće na Grčku jer su Atena i Eretrija pomagale Jonjanima – 492. Mardonijev bojni pohod – zauzimanje Makedonije i Trakije
* 490. perzijska flota [Datis] kreće na Grčku – razorila Eretriju i iskrcava se na Maratonskom polju 🡪 atenski redovi kreću u susret [Militijad] = Grci pobjeđuju Perzijance
* 481. bitka kod Termopilskog klanca – 300 Spartanaca pod vodstvom Leonide izdržalo napad Perzijanaca do smrti
* 480. pomorska bitka kod rta Artemizija, gdje grčka flota pobjeđuje perzijsku
* 480. pobjeda grčke flote nad perzijskom u Salaminskom tjesnacu
* 479. kod Plateje pobjeda grčke vojske [spartanski kralj Pauzanije] nad perzijskom vojskom [Mardonije]
* 478. grčka pomorska ekspedicija [Leotihida] prodrla u Joniju 🡪 kod rta Mikale uništena ostala perzijska mornarica koja se povukla na kopno
* = uspon Sparte i Atene na položaj velesila; Sparta postaje najjača kopnena sila, Atena najjača pomorska sila Grčke 🡪 478./477. Delsko-atički pomorski savez, Atena postaje hegemonijalna sila u Egejskom moru

**Odnos sila na zapadu**

* 535. pomorska bitka kod Alalije pred obalom Korzike – sukob između Etrurije [na vrhuncu svoje moći], Kartaga [želi prevlast] i zapadnih Grka 🡪 Etrurija i Kartaga sklapaju savez, prevaga nad Grcima – Fokida napušta koloniju Alaliju
* Perzijanci, tokom napada na grčku zemlju, traže od Kartage da napadnu Siciliju [Grci su tamo] 🡪 Kartaga poražena [porazio ju Gelon iz Sirakuze kod Himere, 480.]; 474. Gelonov brat Hijeron porazio Etrušćane u pomorskoj bitci kod Kume

**[Društvena i politička prestrojavanja u tri središta zračenja osnog doba]**

**Kina**

~ bori se s upadima barbara [carstvo Chou na vlasti]

~ oko 590. hegemoni na kraju vlasti, dolazi do gospodarskog procvata, obrada zemlje, prirast pučanstva

~ potiskivanje važnosti plemstva i porast značenja seljaštva

~ plemstvo i dalje zadržava svoj položaj

**Indija**

~ nastanak većih država [Kosala, Magadha], osnivanje gradskih trgovačkih središta, novi društveni položaj, kastinski položaj

~ trgovački stalež teži za vlašću

~ osnivači religija rješavaju socijalna pitanja, traže lijek u unutrašnjoj strukturi 🡪 nastanak religija spasenja

**Perzija**

~ 600.-450. Perzija je feudalno-federativna tvorevina s jakim centralnim stožerom – careva ličnost i satrapije

~ nosioci su plemstvo

~ pomaci samo u usmjerenosti nadzora ns svijet

~ tamna slika orijentalne despocije

**Grčka: Atena**

~ kraljevstvo se zamijenjuje vlašću plemstva, a potom u oligarhiju; premetanje u tirane [samovladari]

~ tiranida je prethodnik borbe za demokraciju; građanska prava stječu svi slojevi

~ Solon 594. razrješava krizu dužničkog ropstva – izgradio zakonik koji su postali temelji atenske demokracije; ukinuo dug na zemljište i dužničko ropstvo; uvedena timokracija podjelom građana u četiri razreda; zakoni o reformi novca i uredba o mjerama i utezima – novi ustav Atene

~ Pizistratova tiranida – rezultat sukoba zbog Solonovih zakona 🡪 gospodarski i kulturni procvat – ''zlatno doba'', ograničio vlast aristokracije i podupirao seljaštvo

~ tiranida Pizistratovih sinova Hiparha i Hipije – Hiparh ubijen 514. godine, Hipiju strušili Alkmeonidi i Spartanci = završetak tiranide

~ Klisten provodi državnu reformu unatoč otporu plemstva – podjela građana u 10 fila, 1/3 gradskog položaja, 1/3 seoskog položaja, 1/3 obalnog položaja 🡪 svaku filu predstavlja 50 zastupnika u vijeću pet stotina, zamijenilo vijeće četiti stotine [Solon]; postalo najvažnija ustanova koja vodi državne poslove u mandatnom razdoblju od 36 dana; svaki građanin je član Narodne skupštine 🡪 podjela po filama zahvaća vojsku; uveden ostrakizam – glasanje crepićima kojim se osuđuje na izgnanstvo za državu opasni građani

**Rim**

~ gradski sinekizam, razdoblje kraljevstva – dinastija Takrvinijevaca i prevlast u Laciju

~ kralj Servije Tulije – političke reforme vojske i reforme 🡪 stvaranje staleškog društvenog ustrojstva; podjela Rimljana na teritorijalna upravna područja – 4 gradska i nekoliko seoskih tribusa = osnova za oporezivanje i vojničku službu

~ vojna skupština patricija i plebejaca na temelju pet imovnih razreda podijeljena u 193 stotine [centurije]

~ Tarkvinija Superba protjerao rimski narod; 509. Rim nakon postupnog slabljenja postaje republica

~ svu vlast preuzima plemstvo; staleške borbe

~ patriciji postaju sve imućniji, postavljaju političke zahtjeve, rimsko plemstvo ne daje plebsu institucije pomoću kojeg bi mogli ostvariti svoje zahtjeve 🡪 plebs sam ishodi tribuni plebis [pučki tribuni, 494.], narodna skupština je druga institucija; 451. popisani pravni propisi

**[Nova duhovnost]**

* pojava nove duhovnosti privodi kraju mitsko doba
* stjecanje svijesti o sebi i svijetu, o granicama u svijetu
* produhovljeni individuum: filozofi u Grčkoj, proroci u Izraelu, akseti u Indiji, lutajući mudraci u Kini

**Starokineska filozofija**

~ konfucijanstvo, taoizam, mohizam, sofizam, legalizam, neomohizam, jin-jang učenje

~ Konfucije: ''Devet klasičnih knjiga'' – pet kanonskih knjiga King i četiti klasične knjige; filozofija usmjerena prema čovjeku i praktičnom životu, agnostička je; to je zbirka moralnih pouka i načela ponašanja (etika), čovjek je povezan s obitelji, društvom i državom

~ Lao-tse: Tao-te-king knjiga o putu i kreposti; o putu prema neshvatljivom iskonskom razlogu svijeta i nepojmljivoj mjeri svih mjera, preko kreposti; put svake spoznaje je spoznaja našeg neznaja; put ne vodi preko askete i bježanja od svijeta, nego u djelovanju u ovome svijetu

~ Mo-tse: filozofija korisnosti, promicati opći napredak i suzbijati zlo; temelj svakom mišljenju i djelovanju je životno iskustvo; opća ljubav prema ljudima, oni koji drugi ljube, tako će im se i uzvratiti

**Indijska duhovnost**

~ budizam: jedna od velikih svjetskih religija, temelji se na četiri svete istine – otkrio ih Buddha; sav je život patnja, svaka patnja ima svoj uzrok u požudi, uklanjanje požude vodi do uklanjanja patnje, put do tof oslobođenja je sveta osmodjelna staza koja se zove prava vjera, pravi čin, pravi život...; put spasenja je put oslobođenja;prvobitni budizam je ateistička religija, tek kasnije se Buddha pretvara u božanstvo i unosi misao o bogu

~ jainizam: osnivač Mahavira, sekte bijelo odjevenih i zrakom odjevenih; svijet se sastoji od živih pojedinačnih duša (jivas) i nežive materije (ajiva); pojedine duše mogu postići znanje o svemu, ne mogu postići moralno savršenstvo i vječno blaženstvo jer su prožete i materijalnim stvarima

**Proroci Bliskog istoka**

~ Zarathustra: Zoroaster; apsolutni monoteizam – Ahuramazda je tvorac svega i jedini bog neba i zemlje; stari bogovi pripadaju carstvu demona, ukinuo kult žrtvovanja životinja i uživanja opojnih pića; Ahuramazdin protivnik je Zlo, Ahriman, princip neistine; slobodna volja odlučuje u izboru; dualističko poimanje neprestane borbe dobra i zla

**Grčka filozofija**

~ filozofija prirode – nastojanje da se shvati i racionalno protumači naravan svijet; nakon te škole dolazi Pitagora i mlađa filozofije prirode; nju smjenjuju sofisti koji pripremaju put velikom trozviježđu grčkog duha: Sokratu, Platonu i Aristotelu

~ predsokratovci: miletski filozofi prirode – sve što postoji se pokušava svesti na pratvar ili praprincip tvarne naravi; Tales – otac antičke i moderne filozofije, sve je voda; Anaksimandar – praprincip je nešto bezgranično i neodređeno – apeiron – od tuda izlazi pojava suhog, vlažnog, toplog, hladnog; Anaksimen – zrak je pratvar, duša je dah koji oživljuje;

~ Pitagora: prazakon,sklad svijeta, sve međudjeluje u harmoniji – kao glazba – pitagorejci

~ Ksenofan – utemeljitelj elejske filozofske škole, jedno božanstvo, absolutum, uvijek nazočno, identično s jedinstvom svemira

~ Parmenid – nepromjenjiv bitak, nebitak ne postoji [učenik Ksenofana]

~ Zenon, učenik Parmenida,

~ mlađa filozofija prirode: Heraklit – panta rei, pravatra, sve se mijenja...; Empedoklo – četiri elementa: vatra, voda, zrak i zemlja; prasile mržnja i ljubav

~ Leukip: utemeljitelj atomizma – nijedna stvar ne nastaje bez osnove, nego je po smislu i nužnosti

~ Demokrit, učenik Leukipa; svijet je sastavljen od tjelesnosti bitka, i praznog prostora nebitka; atomi

**[Grčka i Bliski istok do kraja grčko-perzijskih ratova]**

**Atena na putu k demokraciji**

* **Atika oko 600. prije n.e.** – traje stoljetni aristokratski poredak i patrijarhalan život; vladaju rodovi poput Alkmeonida, Medontida, Likomida ili Fileda; ne sudjeluje u pokretu kolonizacije jer nema prenapučenosti; višak proizvodnje ulja omogućuje izvoz; nema potrebe za teritorijalnim proširenjem; prvi napori Atene da se sustigne maritimna prednost = rat s Mitilenom zbog Sigeiona, pokušaji da se dovrši spor s Megarom oko Salamine 🡪 uspjeli dobiti taj otok; srednji stalež se bogati trgovinom ulja i keramikom, isključen iz političkom života; traže veća politička prava koja su u rukama eupatrida – zasnivaju vlast na plemenitom podrijetlu; sitni seljaci moraju veleposjednicima davati šestinu svojih prihoda [šestinaši/hektemoroi] 🡪 dužnik svojim tijelom jamči isplatu duga, kao i obitelji [dužničko ropstvo]
* **Solon**, arhont, prvi europski državnik, ukida stalež hektemora i dužničko ropstvo [594./593.], oslobađa sve robove, otkupljiva robove koji su prodani u druge zemlje; utvrđuje gornju granicu veleposjeda; propisi o većem sađenju maslina i promicaju obrta 🡪 unapređenje atenske trgovine; kovanje vlastitog novca od srebra u Laurionu = Atena postaje konkurent Korintu; Solonove reforme su prethodnica demokraciji; podjelio građane u imovne razrede – prema prihodima s posjeda [timokracija]: prvi razred = prihodi od najmanje 500 mjera žita [pentakosiomedimni], drugi razred = 300 mjera žita [vitezovi], treći razred = 150 – 200 mjera [zeugiti], četvrti razred = manji prihod [teti]; žitna mjera se proračunava u drahme – procjena prihoda građana koji žive u gradu; prema prihodu je točno utvrđen stupanj političkog prava; teti imaju aktivno pravo glasa, ne mogu vršiti javne službe, zeugiti i vitezovi mogu vršiti niže službe, a pripadnici prvog razreda mogu vršiti dužnosti devetorice arhonata i financijskog ravnatelja
* u vijeće 400 (bula) i u narodni sud (heliaja) biraju se pripadnici prva tri razreda, u narodnoj skupštini (eklesiji) mogu glasovati svi atički građani; Solon premostio jaz između vojničkog i političkog ustrojstva; pokazao višim slojevima da se njihov položaj zasniva na imetku i da je pristupačan i neplemićima; areopag – staro plemićko vijeće, članovi su i dalje bivši arhonti, ali je areopagu sužen djelokrug; vijeće 400 (tvori 100 zastupnika iz svake file, mandat od godinu dana) odrazuje htijenje narodne skupštine 🡪 sve veće pravo demosa; pojedini građanin ima pravo pred heijalom podnijeti tužbu protiv svakoga
* zakoni nemaju apsolutnu pravovaljanost, nego su voljno ustanovljeni i vrijede kad ih potvrde odgovorni građani; javno su izloženi, građani se prisegom obvezuju da će vrijediti 100 godina; nakon Solonova odlaska, događaju se borbe između plemićkih obitelji i njihovih pristaša
* **stranačke borbe u Ateni [580.] –** za vlast se bore aristokratski rodovi koji su lišeni vodstva 🡪 589. i 584. se nije popunila najviša služba; 582. Damasija postaje arhont 🡪 pokušao uvesti tiranidu, zbačen; upravu preuzima komisija od 10 ljudi; Likurg vodi ravničare/konzervativne zemljoposjednike vs. Mekaglo, na čelu primoraca, seljaka oko Suniona vs. Pizistrat, vođa brđana, siromašnih seljaka koji su najradikalniji; Pizistrat se vraća 560. iz rata protiv Megare i uvodi samovladu, zaposjeo Akropolu i zagospodario Atenom; protjeruju ga, no vraća se na poziv Megakla [Alkmeonid] jer se oženio njegovom kćeri – savez ne traje dugo i opet ga protjeruju u Eretriju; vraća se 546. sa plaćeničkom vojskom i pobjeđuje atensku vojsku
* **Pizistratova tiranida** – zadržao postojeće ustanove, ojačao Solonov poredak, seljake podupirao novčanim pozajmicama, osnovao sudove u seoskim demama; pospješuje izvor atičke keramike, velike javne radove dinancira izravnim porezom na dohodak, uvodi novi državni blagdan Panateneje sa igrama i procesijom, te gradske dionizije s glazbenim i dramskim priredbama; novi kovani novac grada s likom Atene i njenim znakom – sovom
* osobna vanjska politika – sina postavlja za regenta u Sigeionu, u Naxosu postavlja svog pomoćnika; dobri odnosi s Polikratom, Tesalijom, Makedonijom i Spartom – ''zlatno doba''
* 527. Pizistrat umire, vlast preuzimaju mlađi sin Hiparh [politika] i stariji Hipija [umjetnost] = Pizistratidi – pokušaj uvođenja trajne dinastičke vladavine, vladaju bez sukoba; 514. Hiparh atentiran na Panatenejama [ubojice Harmodije i Aristogiton iz osobnih motiva] – podignut im kasnije spomenik kao junačke borce za slobodu; Hipija postaje samodržac, pokušaj povezivanja sa perzijskim carstvom; Alkmeonidi stječu naklonost izgradivši Apolonov hram 🡪 njihov vođa Klisten uspjeva pridobiti Spartu za borbu protiv Hipije 🡪 510. uspjeli otjerati tiranina, Hipija se sklonio u Sigeion
* Isagora [zalaganje za oligarhiju] vs Klisten; Sparta podupire Isagoru jer Sparti odgovara slabija vlast; 510. Isagora i Kleomen predaju Akropolu, Klisten pobijedio
* **Klisten** provodi državne reforme 508./507. i zamjenjuje raščlanjenost po rodovima sa teritorijalnom podjelom Atike i Atene, zadržava staro ime file; sve se cijepa u 10 dijelova; mjesne općine/demi su najmanje samostalne upravne cjeline – na čelu demarasi/poglavari; punopravni atički građanin se zove po demu u kojem se zatekao u novom političkom sustavu
* Klisten reformama psriječio obnavljanje staleških skupina; vijeće 400 zamijenjuje se vijećem 500 [50 zastupnika iz 10 fila], najvažnija pol. institucija – ide svaki prijedlog prije narodne skupštine; svaka od 10 fila daje jednu pješačku pukovniju [falangu] i jedan konjanički odred; ukinuto mučenje slobodnih građana, smrtna kazna se izvršavala otrovom
* **ostrakizam** – proces koji onemogućuje samovladu, uveo Klisten 🡪 onaj građanin čije ime je najviše puta napisano na crepić, prijetnja je državi i izbačen je van, 487. godine prvo takvo glasanje
* **poraz Halkide 506**. – Beocija i Halkida šalju Kleomenu čete kao potporu protiv njegovih neprijatelja u Atici; nakon što je Atena porazila Kleomena, krenula je na osvetnički pohodi porazila Halkidu 🡪 Halkida morala ustupiti najvrednije posjede: tamo su se naselili atenski kolonisti

**Ostala Grčka u 6. stoljeću**

* **Peloponeski savez (550.)** – Sparta osvaja pokrajinu Kinuriju i Tireatis; Tegeja se uspjela odbraniti od spartanskih napadaja 🡪 pregovori, sklapanje saveza – Tegejci potpomažu Spartance sa dvije trećine svojih vojnih snaga, protjerivat će Mesenijce koji su se sklonili na njihovo područje – Tegeja može zadržati svoj suverenitet 🡪 Sparta sklapa ugovor još sa Mantinejom, Orhomenom, Korintom, Megarom i Eginom 🡪 Sparta ojačala položaj prve vojne sile u Grčkoj, nadmoćnija od Atene
* **delfijsko proročište** – Apolonovo svetište u Delfima, svećenstvo se u svetom ratu 590. oslobodilo uz pomoć tesalskog plemstva primorskog grada Krise; 548. izgorio hram, zakladnici novoga su bili Alkmenioidi – Klisten pridobio darovima svećenstvo, pa je Pitija namjestila spartansko savezništvo sa Klistenom; darovi iz cijelog svijeta; osnivači riznice – Gigez i Krez iz Lidije, faraon Amazis i etruščanski grad Caere

**[Grčke gradske države u svjetskopolitičkim odnosima sila]**

**Grci na zapadu**

* i dalje traje kolonizacija, pokušaj učvrščivanja položaja; 600. osnivanje fokidske kolonije Masilije – važno uporište na zapadu
* **tiranida na Siciliji: začeci teritorijalne države** – 580. na Siciliji osnovana nova kolonija Akragas (Gela) – postaje moćan grad; na Siciliji je tiranida tipičan oblik vladavine; Hipokrat svladao Sikule i pripojio halkidske kolonije, te formirao teritorijalnu državu (498.-491.) 🡪 nasljednik Gelon izabrao Sirakuzu za stolni grad; država je privladno vlasništvo tirana
* Anaksilaj ujedinio Region sa Zankleom (494.-476.) = stvaranje druge teritorijalne države
* **Kartaga, zapadna velesila** – 814. ju utemeljili Feničani, postala najvažnije feničko trgovačko mjesto na Zapadu i središte trgovačke države
* **pritisak Etrušćana** – suparnik Velike Grčke je također i Etrurija/Etrušćani; vrše pritisak na najstariju grčku koloniju Kumu;
* **pomorska bitka kod Alalije (535.)** – Kartažani osnivaju koloniju na Korzici (565.) da dokrajče gusarenje fokidskih Alalijaca, te sklapaju ugovor s Etrušćanima o uzajamnoj pomoći; saveznici su pobjedili u pomorskoj bitci i spriječili daljnje grčko naseljavanje Korzike
* **pobjeda tirana kod Himere (480.) i Kume (474.)** – Kartažani (Hamilkar) + Perzijanci protiv zapadnih Grka 🡪 Grci kod Himere pobijedili Kartažane, Hamilkar se ubio, Gelon najmoćniji vladar na zapadu; Gelonov brat Hijeron pobijedio Etrušćane kod Kume 🡪 20 godina kasnije Sirakuza je uspjela slomiti etrušćansku vlast na moru i postala središte Velike Grčke


**Grci na Istoku**

* ravnoteža između Lidije, Medije, nove Babilonije i Egipta
* grčki gradovi imaju diplomatske odnose s Lidijom i Egiptom
* oko 550. Perzijanci počinju stvarati svoje svjetsko carstvo

**[Od ravnoteže sila do perzijskog svjetskog carstva]**

* propalo asirsko carstvo dijele novobabilonska kaldejska država (Nabopolasar) i medijska država (Kijaksar); ravnoteža između Egipta i nove Babilonije, te Lidije i Medije
* Kijaksar 590. osvaja Armeniju i Iran; Giges (Lidija) ratuje s Kimerijcima, državu obnavlja Ardis, sin, koji osvaja jonske gradove za sebe
* Lidija zauzima Smirnu 560., Medija se pojavljuje kao neprijatelj 🡪 585. sukob na rijeci Halisu; bitka prekinuta zbog pomrčine Sunca; babilonski vladar Nabukodonozor II. bio posrednik, te je postavio Halis kao granicu između lidijske i medijske države

**Uspon Ahemenida**

****

* Astijag/Istuvegu, nasljednik Kijaksara, slab vladar medijske prijestolnice; njegov vazalni knez Kambiz iz roda Ahemenida vlada perzijskom pokrajinom Anšanu 🡪 oženio se Astijagovom kćerkom Mandanom
* Kambiza naslijeđuje 559. sin Kir, koji se buni protiv svog djeda Astijaga; osvaja Ekbatanu (glavni grad Medije; danas Hamadan) uz pomoć babilonskog kralja Nabonida
* **Kir II.** 🡪 osnovao veliko perzijsko carstvo; blago postupao sa zarobljenikom Astijagom, medijske riznice prenio u Perziju, uključuje Medijce u državu, te se Medijci i Perzijanci stapaju u jedan pojam; Krez (Lidija) + Nabonid (Kaldejac iz Babilona) + Amazis (egipatski faraon) sklapaju savez protiv Perzije; nakon zelenog svijetla iz Delfa, 547. Krez prelazi Halis i dolazi u Kapadokiju (interesno područje Medije, pa Perzije) – potučen od Perzije; Kir II. napada lidijsku državu 🡪 boj na Sardskoj ravnici, perzijski napad na devama, lidijsko konjaništvo poraženo, kralj zarobljen, stolni lidijski grad Sard pao 🡪 Krez je krivo protumačio delfsko proročanstvo, rečeno mu je da će velika država propasti krene li kralj protiv Perzijanaca, te je stojalo da će Perzijanci pobijediti tek kada Medijcima bude vladao mulac (Kir je mješanac – sin perzijskog kneza i medijske princeze!); nakon Sarda, Kir prepušta jonske gradove vojskovođama Mazaresu i Hapagesu; Milet staje na Kirovu stranu i obnavlja saveznički ugovor koji je prije imao sa Lidijcima; Perzijanci nakon pokoravanja jonskih gradova uvode dvije satrapije (središta: Sard, Daskilejon); satrapi Kira II. vladaju MA neograničeno sve do jonskog ustanka (500.-499.); 545. Lidijci ustaju protiv Perzijanaca, potukao ih Mazares; perzijske vojske osiguravaju državu sa zapada; Kir osvaja novobabilonsku državu i iranski istok do granice Indije
* **Nova Babilonija do perzijskog osvojenja (539.)** – Babilonija za vrijeme Nabukodonozora II. (kaldejska dinastija) opet postaje velesila; NII strogo kaznio narode koji su se pobunili protiv njega, opsjedao Tir, 605. porazio Egipat, Židove odveo u babilonsko sužanjstvo; pojava Židova proroka – Ezekijel, Deuteroizaija; kaldejska velesila bilježi pad nakon NII; posljednji kraj novobabilonske države – Nabonid; pokušao obnoviti kult Sina (bog Mjeseca) i zamjerio se babilonskim svećenicima, premiješta prijestolnicu iz Babilona u Taimi; Kir 539. osvaja Babilon i oslobađa Židove, dopušta im vraćanje u svoju zemlju i izgradnju Jeruzalema; Perzijanci zauzimaju sve babilonske države – uspostavlja četiri vazalna kraljevstva (Sidon, Tir, Arad, Biblos), Feničani su uz Perzijance jer njima treba njihova flota; Judeja upravna oblast transeufratske satrapije; 520. Darije I. dopušta nastavak obnove Jeruzalema (stagnirano poslije Kirove smrti); Kir prihvaća sve vjere i tako uspjeva svima udovoljiti; aramejski postaje službeni jezik carstva; Dariki su jedinstven državni novac; državne riznice drže plemenite kovine; 514. Darije protiv Skita 🡪 konstruirani mostovi preko Bospora i dunava (Mandroklo, jonski graditelj), Histijej (miletski tiranin koji zapovijeda grčkim vojnim odredom) čuva dunavski most, za koji Militijad (vladar Hersoneza – Trakija) savjetuje da se sruši; Darije postigao samo jednu pobjedu protiv Skita – 512. završen pohod; Trakija postaje perzijska satrapija
* **Graditeljstvo** 🡪 Kir II. u Pasargadi izgradio rezidenciju – u jednom natpisu se smatra graditeljem; 550. gradnja grobova u stijenama kod Naksh-i-Rustama (Ahemenidi); Darije podiže svoj carski dvorac u Perzepolisu
* **Ahuramazda** 🡪 kralj uzdignut u sferu nadzemaljskih sila; glavni bog carstva je Ahuramazda, kralj mu je štićenik
* **Zarathustra** 🡪 perzijska religija; Zarathustra kao prorok počinje djelovati oko 570., teži očišćavajućoj jasnoći, beuvjetnost individualne moralne odgovornosti; utemeljio monoteističku religiju – svijet podijeljen u dva neprijateljska svijeta = Ahuramazda je dobar, Ahriman loš; sve propovijedi su skupljenje u obliku stihova u gathe; neki dijelovi se nalaze u indijskoj Jataki (priče o Buddhinom rođenju); gathe su dio Aveste (osnovni tekst, zbirka religioznih tekstova Z. učenika); Avesta sadrži još i prizive (Vispered), mitske priče (Jašta) i knjigu crkvenih zakona (Videvdad).; iz učenja se razvio zoroastrizam (religija perzijskog vladarskog doma); štovanje svete vatre – ''mazdaizam''

**Grčko-perzijski ratovi (500. – 448.)**

**Jonski ustanak**

* kada: 500.-494.
* tko: jonski gradovi (vođa: Aristagora) protiv Perzije
* razlog ustanka: jonska naselja su postala ovisna o Perziji, a Perzijanci daju prednost feničkim trgovcima, stoga je širenje jonske trgovine veoma ograničeno; raste nezadovoljstvo, te se događa ustanak s ciljem da se stekne neovisnost; Aristagora traži pomoć ostalih Grka, Kleomen (spartanski kralj) odbija molbu; ustanak potpomažu Atena [želi da trgovina s Istokom bude slobodna] i Eretrija [saveznik Mileta]; Hekatej upozorava Jonjane na veličinu perzijskog carstva, što oni ignoriraju; drugi savjet Hekateja je bio da pretope sve zavjetne darove i da zlato upotrijebe na izradu mornarice – Jonjani i to ignoriraju; Jonjani osvajaju Sard, te pale grad jer nisu mogli zauzeti tvrđavu; povlače se u Efez pred perzijskom vojskom; na moru kod Salamisa (Cipar) pobjeđuju feničku ratnu flotu; raspad ustaničke koalicije – Atena, Samos i Lezbo povlače mornarice, ustanak skršen u Kariji; Perzijanci osvojili Cipat 497., kao i dardanelske gradove; Milet opkoljen i zauzet 493.; Aristagora ubijen u Trakiji;

**Mardonijev bojni pohod**

* kada: 492.
* tko: Mardonije (zet i vojskovođa Darija I.) protiv Makedonije i Trakije
* razlog pohoda: osiguravanje perzijske satrapije; mornarica i vojska prelaze Helespont i uspjevaju natjerati makedonskog kralja Aleksandra I. da prizna perzijsko vrhovništvo; u Ateni na početku vrlo malo zanimanje za jonski ustanak, Alkmeonidska stranka je prijateljski nastrojena prema Perziji, no uskoro se to mijenja 🡪 Temistoklo odabran za arhonta, zalaže se za izgradnju mornarice jer vidi opasnost u tome ako Perzijanci pokušaju napasti s mora; ostali se ne slažu s njim, tada se vraća u Atenu Militijad (rod Filaida) i njega izabiru za borbu s Perzijancima; Peloponeski savez potukao Arg s kojim je bio u neprijateljstvu 🡪 s time je Sparta bila zauzeta da bi se priklonila kovanju ideja za obranu od Perzije

**Perzijski bojni pohod**

* kada: 490.
* tko: Perzija (Darije, flotom zapovijeda časnik Datis, vodi ju Artaferno) protiv Grčke
* razlog pohoda: Darije je inače pokušavao održavati prijateljsku vezu sa grčkim gradovima, no nakon jonskog incidenta odlučio je kazniti Eretriju i Atenu zbog potpore koje su pružili ustanicima; pokorili Kikladske otoke, iskrcali se na Eubeji i razorili Eretriju – Pizistratov sin Hipija savjetovao iskrcavanje na istočnoj obali Atike, na Maratonskom polju

**bitka na Maratonskom polju**

* kada: 490.
* tko: Perzija vs Grčka (Atena) + Platejci
* gdje: Maratonsko polje
* pobjednik: Grci
* što se dogodilo: Atena stoji sama pred perzijskim napadom, Spartanci nisu stigli na vrijeme, Platejci podupiru Atenu sa 1000 hoplita; Militijad predložio da vojska napusti atenske zidove i neka prepriječi Perzijancima put kod Maratona; Perzijanci napali atenski logor, na njih jurnula atenska hoplitska falanga u zatvorenoj formaciji, Atenjani uspjeli potisnuti perzijski centar i postigli pobjedu; Perzijanci su se uspjeli ukrcati na brodove, Militijad s vojskom požurio na atenske zidine, te je stoga Datis odustao od daljnjih pokušaja osvajanja Atene
* **Atena prije velikoga perzijskog rata (489.-481.)** – Militijadov pohod na Kiklade se slomio kod otoka Parosa, pri povratku u Atenu M. osuđen kao varalicu naroda, izbjegao je smrtnu kaznu ali je morao platiti kaznu za troškove neuspjelog pohoda, od rane iz napada na Kiklade je umro u zatvoru; Atena se upušta u bezuspješan pohod protiv Egine; ponovno izbijanje stranačkih borbi, ostrakizmom prognat Hiparh; ustavna reforma i ukidanje arhonta kao izborne službe, uvedena služba stratega; Temistoklo gradi mornaricu, financiranje iz državnih riznica (rudnik srebra u Laurionu), ratne brodove opremaju bogati atenski građani = rezultat je 180 ratnih brodova; 481. na Korintskom Istmu održan sabor grčkih država koje se spremaju za obrambeni rat protiv Perzijanaca 🡪 sklopljena simahija (bojni savez); opći mir u Heladi – izmirili se Atena i Egina; simpatizeri Perzije moraju uplatiti delfijskom Apolonu desetinu imetka; vodstvo obrambenog rata povjereno Sparti
* **Veliki perzijski rat (480.-477.)** – Darije nasljednikom imenovao Kserksa I, a ne starijeg brata Artabazana; počinju bune pokorenih naroda Babilonije i Egipta protiv Perzije, no ugušene su; Egipat izgubio posebni položaj, Kserkso ukida babilonsko kraljevstvo 478.; premošten Helespont i prokopan kanal kroz prevlaku Atosa; 480. perzijska vojska kreće iz Sarda, stiže u Makedoniju i usidruje se kod rta Sepias.

**Bitka kod Termopila i Artemizija**

* kada: 480.
* tko: Perzija vs Grčka (Sparta [Leonida], Atena, saveznici)
* gdje: Termopilski klanac i Artemizijski klanac
* pobjednici: Perzija
* što se dogodilo: Sparta, Atena i saveznici zauzimaju obrambeni položaj kod Termopila; Leonida brani srednji klanac sa 300 Spartanaca, 1000 perijeka, 700 Tespijaca, 400 Tebanaca i 3500 drugih saveznika + fokejski zid (1000 Fokejaca); grčka mornarica mora kod rta Kefele prisiliti Perzijce na borbu u tjesnacu; Perzijanci navaljuju odmah na Termopil, pod vodstvom Hidarna (vodič koji poznaje kraj) obilaze klanac i iznenađuju Fokejce (u isto vrijeme započinje bitka kod rta Artemizija), Leonida brani položaj da svi grčki brodovi uspiju proći kroz uski prolaz; povlačenje svoje vojske štiti sa 700 Tespijanaca i 300 Spartanaca; grčka flota zatvara prolaz između Eubeje i Argironeza i odupire se pritisku Perzijanaca, nakon pada Termopila Grci se povlače u Saronski zaljev, te je Perziji otvorena Grčka; Perzijanci plove prema Atici, a Temistoklo vrši evakuaciju stanovništva

**Bitka kod Salamine**

* kada: rujan 480.
* tko: Perzija vs Grčka (Temistoklo)
* gdje: salaminska uvala
* pobjednici: Grci
* što se dogodilo: Temistoklo mami Perzijance da napadnu Grke u salaminskoj uvali; položaj Grka je povoljan jer se Perzijanci ne mogu razviti; Grci iznenadnim napadom sa boka stisnuli gusto zbijene brodove Perzijanaca i porazili ih; preostali perzijski brodovi su otplovili prema Faleronu; Kserkso se povukao u Atenu, pa se vratio u Sard;

**Bitka kod Plateje**

* kada: 479.
* tko: Perzija (Mardonije) vs Grčka (Pauzanije – spartanski kralj) + saveznici
* gdje: Plateja
* pobjednici: Grci
* što se dogodilo: Mardonije kreće na Atiku, ponovna evakuacija atičkog stanovništva, Perzijanci opet pustoše Atenu, Pauzanije sjedinjuje svoju vojsku sa saveznicima (Atena, Plateja, Megara, Egina, Korint); sudar Perzije i Grčke, potpuna grčka pobjeda; promjena grčke taktike iz defenzivne u ofenzivnu

**Bitka kod Mikale**

* kada: 479.
* tko: Perzija vs Grčka (Leotihida – spartanski kralj)
* gdje: rt Mikala
* pobjednici: Grci
* što se dogodilo: Leotihida vodi grčku mornaricu prema Joniji, kod Mikale Grci nailaze na perzijske flote, te ih spaljivaju – znak za ustanak, svi jonski gradovi se odmeću od Perzije, protjerali tirane; Jonjani za zaštitu od Perzije traže primitak u grčki obrambeni savez, no Spartanci to odbijaju i nude Jonjanima da se presele u Grčku; Atena je pak sklopila savezničke ugovore s obalnim i otočnim gradovima Jonije i Helesponta 🡪 začetak Prvog atičkog pomorskog saveza
* spartanski kralj **Pauzanije** postaje neomiljen zbog oholog držanja, jonska vojska mu otkazuje poslušnost tokom zauzimanja Bizancija; 477. efori ga opozvali, pa ga oslobađaju optužbe i vraća se u Bizancij, gdje je bio neovisan vladar do 476., te ga onda protjeruje Delsko-atički pomorski savez
* ovi ratovi su ujednili Grčku

**Atena na putu do prevlasti na Egeji**

* Temistoklo 478. obzidao Atenu obrambenim zidom, izgradio uvrde u Pireju i povezao ih s Atenom
* **Delsko-atički pomorski savez (478./477.)** – jonske i eolske općine i niz otoka se pridružuju savezu za vrijeme Timostena, savez im jamči zaštitu od Perzijanaca; savez je pod hegemonijom Atene, na čelu mu je savjet sa sjedištem na otoku Delu (tamo je Apolonov i Artemidin hram sa savezničkom blagajnom – upravljaju 10 činovnika koje postavlja demos ~ kolegij helenotamija); u savezu su većina obalni i otočni gradovi; Hij, Samos, Lezbo i ostali opremaju ratne brodove; saveznici bez brodova plaćaju novčani doprinos
* **Temistoklovo progonstvo 471**. – Temistoklo je došao u sukob sa konzervativnim i spartanskim simpatizerom Kimonom (Militijadov sin) jer je predviđao sukob između Atene i Sparte; Atenjani ga kažnjavaju ostrakizmom i on odlazi u Arg, pa bježi u perzijsku državu; tamo postaje perzijski vazalni knez u Mahneziji i umire oko 450.
* **Pauzanijeva propast**, **468.** – Pauzanija iz Bizancija tjeraju 476., efori ga pozivaju 469. da se vrati u Spartu te ga bacaju u tamnicu, nisu mu mogli dokazati izdajništvo, pa Pauzanije bježi u hram Atene u Sparti, tamo su ga obzidali i ovaj je umro od gladi; i Atena i Sparta su tako iz zajednica izbacile velike ličnosti koje su utjecale na događaje u ratovima
* **Sparta: III. mesenijski rat** – 464.-459.; Spartu uništio potres i izgubila je mnogo ljudi sposobnih za vojsku, u Meseniji se istovremeno bune heloti kojima se pridružuju neki gradovi perijeka; pobunjenici zauzimaju položaj na brdu Itomi, Sparta traži od Atene pomoć; Efijalt nije naklonjen Sparti i nije htio pomoći joj, kada je Kimono 462. došao na vlast, šalje 4000 hoplita, no Spartanci ih vraćaju; Atenjani su otkazali savezništvo iz 481. što ih veže za borbu protiv Perzijanaca; Mesenijci su kapitulirali 459., no mogli su se slobodno odseliti
* **pobjeda Delsko-atičkog pomorskog saveza nad Perzijancima** – protiv Kserksa su se urotili perzijski velikaši i njegov najmlađi sin; ubijen na spavanju (ubio ga Artaban – zapovjednik carske tjelesne straže); u Baktriji ubijen drugi Kserksov sin Histasp, te je Artakserkso I. došao na vlast; ugušio je ustanke i pobune u Baktriji i Egiptu, suzbio upad Atenjana u Egipat; bitka kod Eurimedonta, 466., Kimon pobjeđuje Perzijce, Atičkom savezu tada pristupaju i drugi gradovi; Tasos napušta savez jer se Atenjani naseljavaju u tračkoj ravnici, pa iz tog ima velike koristi 🡪 Atenjani 465. opsjedaju Thasos s kopna i mora, mora predati svoju flotu, posjede na kopnu i udio u zlatnim rudnicima; u Ateni se istovremeno vrši zakonska reforma:
* **Efijaltova promjena ustava (462./461.)** – Areopag ostaje bez vlasti, zadržao funkciju krivičnog suda i nadzora nad vjerskim obredima; bule imaju pravo nadzora nad većinom službenika, razmatraju prijedloge što idu pred skupštinom; svaki građanin može podnijeti tužbu; Kimon protjeran ostracizmom; Efijalt ubijen, državne poslove preuzima Periklo

**Arhaičko doba**

* arhaik, potpuni procvat: 600.-500.; dorski i jonski stil, korintski nastaje oko 400.
* gradnja hramova – Olimpija ima treći hram posvećen Zeusovoj ženi = Heraion III; Artemidin hram na Krfu (590.)

**Početak klasike**

* glave kore Eutidikos i Plava glava su nove slike čovjeka
* Dječak Kritios s Akropole
* slikarstvo na vazama – svaka pokrajina ima svoj stil; crna prapokost koja se nanosi na crvenu glinenu podlogu ~ Karameikos; kasnije svjetložuta glina dobiva crveni premaz; prikazi satirskih igara, bogova... Egzekija, umjetnik
* pjesništvo: Ezop i basne – skuplja ih Demetrije iz Falerona u 4.st.pr.n.e.

**Lirika**

* lirika 🡪 instrument lira kojim se prate pjesme
* Alkej - otok Lezbos, Sapfin suvremenik; metrička strofa
* Sapfo – otok Lezbos, strastvene pjesme s ljubavnim, svadbenim i kultnim temama
* Anakreont – himne, pjesme, opjevao mladost, ljubav i vino
* Simonid s Keosa – narodni pjesnik, lutalica (Polikrat, Pizistrat mu pružili neko vrijeme dom); pobjeda u oslobodilačkim ratovima protiv Perzijanaca; suparnik Pindaru; ditiramb; epigram o termopilskim junacima
* Pindar – Teba, korska lirika, 1000 drahmi od grada Atene, trijade strofi, središnji dio pjesme uvijek sadrži mit, klasična teogonija

**Postanak tragedije**

* tragos = jarac, ode = pjesma; kultne pjesme satira prigodom dionizija
* Dionisovo kazalište u Ateni na Akropoli otvoreno 472., žene ga ne smiju posjećivati, njihove uloge glume muškarci
* Eshil – tvorac tragedije, uveo drugog glumca koji igra više uloga, smanjio broj koreuta na 12; sudjelovao u maratonskoj i salaminskoj bitki; 90 drama, 7 ih se sačuvalo; 13 x pobijedio u tragičkom agonu; ''Pribjegarke'', ''Perzijanci'', ''Sedmorica protiv Tebe'', ''Okovani Prometej'', ''Orestija'' (''Agamemnon'', ''Hoefore'', ''Eumenide'')

**Komedija**

* komos = pjesma noćnog ophoda
* Epiharm iz Megare

**Orfika**

* orfičko učenje o objavi – poziva se na pjevača Orfeja; ideja o seobi duša i shvaćanje da je duša ono što je u čovjeku trajno i što se u nizu utjelovljenja pročišćuje i nalazi put do carstva blaženih duhova

**Društveni položaj muškaraca i žena**

* žena igra znatnu ulogu; Hera i druga olimpijska božanstva
* ideja žene kao manje vrijedna prodire u 7.st. sa Orijenta; žena se bavi kućanskim poslovima, odgoj djece preuzima najstariji rob
* društveni život muškarca raznolikiji; sport, rat, ljubav prema dječacima; zakonsko proganjanje homoseksualnosti se pojavljuje tek od Justinijana

**Glazba**

* usavršavanje i oplemenjivanje stare tradicije; tri tonaliteta – dorski smirujuće djeluje na ljude, frigijski dovodi do duševne ravnoteže, lidijski donosi orgijastičku opojnost osjetila; jednoglasna i melodijska grčka glazba, povezana s pjesništvom i plesom
* dvoredno notno pismo; dijeli se u grupu muzika lire i klitare, te u grupu puhačkog instrumenta

**[Italija**

**Od etruščanske ekspanzije do rimske republike]**

**Etruščani – posljednji procvat i propast**

* **povijesni razvoj nakon 600. godine** – u 6.st. etruščanska moć na vrhuncu, političke okolnosti uzrokuju slabljenja; razvijena trgovina; 600.g. u jezgri Etrurije se pojavljuje savez dvanaest etruščanskih gradova; Felsina ekspanzijom postaje izvozno trgovačko središte prema sjeveru; Rim napokon postaje grad i u njemu vladaju etruščanske dinastije (novo datiranje: 575.g.); ''mare Tyrrhenum'' – naziv mora označava gusarenje Etruščana i područje njihove vlasti [za aristokrate gusarenje je legitiman oblik privređivanja]; prostiru se duž Italije!; izvor Livije – italski narodu prema njima more zove Tuskijskim/Toskanskim, a drugi po tuskijskoj koloniji Adriji Jadranskim morem/Hadriaticus; osnovali mnogo naseobina; Plinije Stariji – područje oko grada Adrije drže Sikuli i Liburni, protjeruju ih Umbri, njih protjeruju Etruščani; veoma utjecajni – metalurgija, Italici od njih dobivaju alfabet i gradsku kulturu, te religiozne predodžbe i obrede; E. ih nisu uspjeli nagovoriti da prihvate etruščanski jezik i političko ustrojstvo; probleme im stvaraju Grci što se sve više šire i stvaraju teritorijalne države ujedinjavanjem više gradova, te Kartažani koji žele prevlast u Sredozemlju 🡪 sklapaju savez sa Kartagom, isplatio se kada su 535. zajedno pobijedili Grke kod Alalije, spriječeno da se fokejska kolonija ojača izbjeglicama iz Jonije; kamenovali su zarobljenike; u vrijeme kada se Perzija priprema za najezdu pod Kserksom na Grke, od Kartage je zatraženo da presretnu Grke 🡪 skupili su najamnike iz Italije, Ligurije, Galije, Hispanije i građansku vojsku iz Afrike i Kartage, te su krenuli protiv Grka na isti dan kada se dogodila bitka kod Salamine 🡪 sicilski Grci (Gelon vođa) se uspjeli obraniti, poraz kod Himere je prisilio Kartažane da se povuku na zapad Sicilije; Sirakuza je Etruščanima zatvorila Mesinski prolaz i kratak put za trgovinu s Istokom
* Etrušćani kreću na Kumu [najstarija grčka kolonija na zapadu] jer im je konkurent, no Hijeron iz Sirakuze priskače u pomoć sa svojom flotom 🡪 Pindar piše o pobjedi Hijerona; znaci slabljenja također u tome što se Rim riješio etrušćanskog vrhovništva i brđani proditu u Kampaniju; latinski Rim se oslobodio kraljevske vlasti 510. godine – to je zapravo bila etruščanska vlast; 509. Rim se stabilizirao politički, sklapa ugovor sa Kartagom – priznate međusobne granice i područja vlasti
* uspjeh Rimljana nad Etruščanima: Kamilova pobjeda nad omraženim neprijateljima Vejima; etruščanska vlast propada pod najezdom Gala u dolini Pada ~ kasnije Galija; Gali napadaju e. gradove, Rim se isto bori protiv njih (pljačka 387.g.) 🡪 odlučan udarac e. vlasti
* **jezik i vjera** – posljedice propasti se vide i u razvoju jezika, E. ne pripadaju indoeuropskom stablu jezika, stoga jezik nikada nije postao narodni; romanizacija/latinizacija antičke gornje Italije; po uzoru na neke e. rodove iz Rima osobnom imenu se dodavalo rodovsko ime (nomen gentilicium); kult mrtvih – nestaje vedro očekivanje života s plesom, gozbama i sl, prevladavaju mračne predodžbe i duboka ozbiljnost; javljanje demona podzemlja itd.
* **e. umjetnost** – vrhunac u 6.st., književna djela nisu sačuvana; filotehnoi – umjetnički orbtnici; signa (kipovi), tyrrhena sigilla (kipići); što se tiče građevina, samo grobovi; glina najviše upotrebljavana; azijski i mediteranski utjecaji; izrada metalnih zrcala; grobnice s kupolom u Cerveteriju, gradovi mrtvih kod Orvieta, Volterre, Norchije..; freske u grobnicama, glineni sarkofazi; novost je nadgrobna stela s plitkim reljefom koji je ispunjen stojećim ljudskim likovima – stela Avle Feluske iz Vetulonije s ratnikom pod šljemom; grobnica bikova u Tarkviniji; lov na ptice i ribolov; Grobnica lavica – gozba s pijancima

**Uspon Rima**

**doba kraljeva**

* gradski sinekizam (osnivanje političke zajednice) seoskih naselja na rimskim brežuljcima pod vodstvom Etruščana; na Palatinu postojalo Roma quadrata (utvrđeno naselje), no seoskog značenja
* prvi pločnik na Forumu 575., dolac na kojem je postavljen Forum je postalo gospodarsko, političko i vjersko središte (prije kao pogrebno mjesto) 🡪 održavanje komicija, gradski trg, kraj Kapitolija su svetišta; plan grada s dvije prometne osi (velika cloaca maxima – odvodnjavanje močvarne doline); regia – kraljev stan + najviše svećenstvo ~ vestalinke (djevičanske svećenice, čuvaju Vestinu vatru na ognjištu)
* ime gradu daje etruščanski rod 🡪 E. Rimljanima donijeli gradsku kulturu
* poznajemo sedam kraljeva: Romul, Numa Pompilije, Tulo Hostilije, Anko Marcije, Tarkvinije Prisko, Servije Tulije, Tarkvinije Superbo
* kraljevi proširuju politićku moć Rima; pod Tarkvinijevcima (e. dinastija, potječu iz Tarkvinija) Rim postaje prva sila u Laciju; zadnji kraljevi su bili tirani
* legenda o osnutku grada Rima: Eneja (plemenski praotac) sa svojim ocem Anhisom (majka: božica Venera) i sinom Julijem (potječe Cezarov gens Julijevaca) bježi od Troje na zapad, sa sobom je ponio bogove svoga doma; Eneju prihvaća Latinus, kralj; stekao potporu kralja Euandra (vlada s Palatina nad seljačkim podanicima); Julije utemeljio Albu Longu (grad u kojem je bilo sjedište latinskog kultnog saveza prije Rima); Romul uz velike otpore utemeljio grad Rim; sklapanje saveza sa Sabinjanima (priča o otmici Sabinjanki), ubojstvo Rema se tumači kao loš znak za građanske ratove u kasnijoj republici;
* kralj Numa uredio bogoštovlje, Tulo Hostilije učvrstio položaj Rima ratovanjem, Anko Marcije izgradio pomorsku luku Ostiju; Tarkvinije Prisko je novi tip vladara, tiranin, vlada iz dvora na Kapitoliju, voli graditi, uvodi igre 🡪 izgrađen Circus Maximus, proširio senat s gentes minored – oslanja se prvenstveno na svoje narodne mase, uvodi kult kapitolijskog trojstva 🡪 Jupiter, Junona, Minerva, podiže najveće rimsko svetište Jupiteru Optimu Maksimu; Servije Tulije je Latin, dovršio jaki gradski zid što je opasivao sedam brežuljaka, sagrađen tokom rane republice = ''Servijev zid'', duh oko 8 km; reforme: uveo ordines i gradus dignitatis = staleško društveno ustrojstvo – podjela u staleže prema poreznim razredima i uređenju društvenih funckija prema prihodima, ukinuo podjelu na tribusa 🡪 stvorena četiri gradska i više seoskih tribusa, odlučuje samo mjesto stanovanja; bolje oporezivanje i bolje vojno ustrojstvo; razvrstavanje po centurijama!; Tarkvinije Superbo ubio Servija, despot; Seksto Tarkvinije, sin Superba, navodno zbog oklade obečastio Lukreciju koja se ubila; zabranili su mu povratak u grad
* datum ukidanja monarhije: 509.; rimsko kraljevstvo nije bilo nasljedna monarhija 🡪 ustanova interregnuma, služba koja vlada dok se ne odabere novi kralj; kralju za prezimanje vlasti potrebno dopuštenje bogova, kralj je i vrhovni svećenik, čuvar pravnog poretka, sudac i bojskovođa; konzula pri obavljanju službe prate liktori (osobna pratnja) koji nose fasces (svežanj pruća s umetnutom sjekirom – znak ovlasti za izricanje tjelesne i smrtne kazne
* mnogi dijelovi kraljevstva su se održali: na Forumu stoji regia, kraljeva kuća; svećenik (rex sacrorum) obavlja vjerske ceremonije

**Rimska republika**

* vlast u Rimu preuzimaju patriciji, stare obitelji latinskog, sabinjanskog i etruščanskog podrijetla, tj. njihovi očevi (patres)/poglavari njihovih rodova; vrhovno političko vodstvo podijeljeno: zajedničku odgovornost snose dva činovnika koji ostaju u službi jednu godinu (anuitet); tijesna povezanost činovnika sa senatom (vijeće staraca plemića); činovnici su odabrani iz senatorskih obitelji; staro ime pretor (vojskovođa), uvažuje se konzul – politička zadaća
* res publica, narodna stvar, republika – da se razlikuje od monarhije; puk svejedno nema utjecaja na državne poslove
* prvi međunarodni ugovor Rimljani sklapaju sa Kartagom, 509., Polibija 🡪 Rimljani ne spiju isploviti dalje od Lijepog rta, ako bude prisiljen pristati tamo ne smije ništa uzeti osim alatki za popravak broda ili žrtve, rok odlaska pet dana; Rimljani i Kartažani moraju biti na istom položaju, Kartažani ne smiju vršiti silu nad pučanstvom, ni nad ikojim Latinom, nema građenja utvrdi u Laciju;
* Latini se pokušali riješiti rimskog vodstva; Rimljani uspjeli spriječiti ustanak pod vodstvom Tusculuma [inače je ugovor između R. i Latina bio javno izložen u Rimu – foedus Cassianum]; Rimljani osnivanjem zajedničkih kolonija uspjeli zaustaviti Italike; sjedinjenje pojedinih rimsko latinskih rodova: sabinjanski gens Claudia; Rimljani se brane protiv Ekva, Volska i etrušćanskog grada Veja

**početak staleške borbe**

* zaduživanje i propadanje imetaka zbog velikih nameta zbog ratova sa gornjim gradovima; plebs je formalno slobodan, no nema sva građanska prava; plebejac je klijent kojeg na sudu zastupa patron (zaštitnik); plebsu je zabranjeno sklapanje braka s patricijima
* buđenje obespravljenih slojeva počinje pojavom nove vojne tehnike i općom regrutiranosti žitelja; prvo se traži političko sudjelovanje i privatno-pravno izjednačenje s plemstvom; žele ukidanje dužničkog ropstva; plebs stvara svoju političku organizaciju – pripadnici se obvezuju u zakletvi vjernosti (lex sacrata) na zajedničku pomoć i poslušnost službenika koji su izabrali ~ tribuni plebis (pučki tribuni) 🡪 službena potvrda od secessio plebis in montem sacruma mame tako da oslaze na Sveto brdo uz prijetnju da će osnovati vlastite općine, 494.; narod tribune proglašava svetima i nepovredivima, jer bilo koji organ državne vlasti može tribune proglasiti pobunjenicima; tribuni stječu pravo pomaganja puku i interveniranja protiv mjera državnih činovnika; narodna skupština plebejaca donosi zaključke koji još nemaju punu pravnu valjanost 🡪 da se potisne utjecaj rodova, skupštine se održavaju po tribusima, mjestu stanovanja 🡪 središnjica Cererin hram na Aventinu; edili (službenici hrama) nadziru; četiri, kasnije deset tribuna nemaju službenu odjeću poput drugih magistrata, oni sjede izvan kurije tokom vijećanja senata, jedan smije uložiti veto ako odluke ne pašu plebejcima; tek u 5.st. plebs uspijeva poboljšati položaj u senatu

**starorimska obitelj**

* gens, temeljni element starorimskog društva
* pater familias vrhovna glava obitelji, svećeničke funkcije, pravo raspolaganja životom i smrti članova
* gens u užem smislu – oko sto osoba
* mos maiorum – običaj predaka – tvori moralne spone, na njemu počiva cijeli poredak
* svaka obitelj ima svoj kult predaka, posmrtne maske se čuvaju na atriju pokraj žrtvenika kućnih bogova, te se nose u svečanoj pogrebnoj povorci
* gens ima i važnu ulogu u davanju imena – svaki član svom osobnom imenu daje i gentilno ime = etruščanski običaj; upotreblhavali samo oko 16 osobnih imena [Quintus, Sextus, Decimus]; djevojke i žene dobivaju osobna imena po gensu [Kornelija, Julija...], uvodi se običaj da se svakom pojedincu dodaje individualni nadimak kao dio imena
* obitelj su i kućna čeljad i robovi, klijentela, seljaci...

**[Istočnojadranski prostor u 6. i na početku 5.st.]**

* istočnojadransko područje pod grčkim i etruščanskim utjecajem
* 8.st. pojedini narodi i plemena [Histri, Liburni...] održavaju veze sa južnom Italijom 🡪 uvoz grčke keramike; razdoblje ilirske prevlasti na ''Gornjem moru''
* prodor Grka na Jadran se dešava na otoku Krfku [Korkira], tu Korint osniva svoju naseobinu; osnivanje dviju novih na kopnu – Epidamnos i Apolonija [Albanija]
* 6.st. Fokejci poduzimaju velike plovidbe duž Jadrana (Herodot); Hekatej iz Mileta piše putopis u kojem spominje Ilire; grčki utjecaj najveći u južnim ilirskim područjima i u Epiru
* Nezakcij kod Pule – ostaci graditeljstva i kiparstva, lik konjanika, prikaz žene koja rađa, mramorna glava
* Certosa – razdoblje etruščanske kulture ~ halštatske kulture Histra, Liburna i Japoda

**[Europa – mlađe željezno doba]**

* grčko-etruščanski elementi dolaze u Njemačku, središnju i zapadnu Europu trgovinom preko Alpa; u područjima nove kulture [istočna Francuska, Njemačka, Švicarska, Austrija] prebivaju Kelti koji su nosioci kulture La Tene 🡪 prvi put možemo jednom narodu pripisati određenu kulturu

**La Tene**

* ime nalazišta, smješteno na Nešatelskom jezeru [Švicarska]; potječe iz 450. godine; najstariji stupanj te kulture
* otkriveni ostaci željeznog oružja, oruđa i pribora, glinenog posuđa sa lončarskog kola, malo nakita...
* dioba ornamentiranog nakita i predmeta od pribora i oruđa; realistički oblik prikazivanja s biljnim i furalnim uzorcima – vitice, groteskne nakarade

**Prije ekspanzije Kelta (450. – 400.)**

* najstariji stupanj svjedoči o postojanju aristokratskog društva; zlatni i srebrni nakit
* kasniji stupanj – širenje kulture među mase, ekspanzijom Kelta dobiva veći zamah
* grobni brežuljci 🡪 grobovi poglavara, ljudske zlatne maske, životinjski likovi, biljni ornamenti; kratki mačevi i bodeži; novost je sablja/nož sa sječenje ~ uzor je grčki mač
* muškarci nose šiljaste šljemove; grobni prilozi su također konjsko uzde, oglavnici, bojna kola
* pokapanje leševa ~ Champagne, srednje Porajnje

**društveno uređenje**

* Katon opisuje Kelte 🡪 dvije stvari su za Gale najvrednije: slava i duh; njihova izreka 🡪 mi se nikoga ne bjimo, jedino bi nas moglo uplašiti da nam nebo padne na glavu
* Kelti su grupa raznovrsnih plemena mješanog podrijetla, srodnih jezika; nikada nisu imali državu, plemena sklašaju labave saveze ~ Rimljani ih uspijevaju lako izigati zbog toga
* vjeruju u neumrlost i seobu duša ~ druidi imaju veliki politički utjecaj
* nemaju kraljeve, odlučnu riječ ima poglavica koji ima najviše sljedbenika

**Mlađe željezno doba u Engleskoj**

* nema ravnomjernog širenja latenske kulture po Engleskoj, održavanje starih tradicija!
* prvi tragovi latenske kulture su u JZ Engleskoj jer starosjedioci se ne žele pokoriti keltskim osvajačima

**Jugozapadna Engleska nakon 500.**

* Kelti preko Španjolske dolaze do Engleske [Španjolska je povezana s Engleskom atlantskom trgovinom kositra]; Kelti tako osvajaju Španjolsku, no ne prekida se trgovačka veza; Kelti ne protjeruju domaće pučanstvo, nego se povezuju s njim i asimiliraju ga
* svi keltski upadi u Englesku vjerojatno potječu iz Bretanje; te invazije su izazvane seobama naroda u Europi; kelti se šire preko cijelog JZ područja i stječu vodeću ulogu
* Kelti u Španjolskoj spaljuju pokojnike, u Engleskoj ih pokapaju
* osvajački pohodi na jugozapadnu Englesku 🡪 Sommerset, Cotswold Hills; nikada nisu uspjeli zauzeti visoravan Wessexa, niti prodrijeti dublje u južni Wales; uspjeli su se naseliti u sjeverni Wales; oko Midlandsa dolazi do doticaja s drugim Keltima; kultura La Tene se širi preko onog trgovačkog puta od Bretanje

**Sjeverna Engleska nakon 250.**

* prodire na sjever znatno kasnije, oko 250. dolaze prvi Kelti; prvi Kelti tamo su vjerojatno pleme Parisii 🡪 pokapanje mrtvaca, kola su grobni prilog, uselili se iz sjeverne Galije; gustoća naseljenosti odgovara onoj u JZ Engleskoj;

**[Bliski istok nakon pada Asura do propasti kaldejske države]**

* središte interesa potkraj 7.st. je dioba Asirske države 🡪 Medijci zahtjevaju SZ Iran i asirski trokut; dijele je još i Egipćani, Babilonci i Lidijci; faraon Neko II. nakon pada Ninive traži Siriju i Palestinu, ratuju sa Judejcima oko toga i na kraju ih poražavaju 🡪 Babilonci to smatraju egipatskom agresijom, te 607. zauzimaju obrambenu liniju kod Karkemiša, prava vojska pod vodstvom Nabukodonozora tek 605. napala Karkemiš i pobijedila Egipćane, te su preoteli dotad zauzeta egipatska područja; Neko 601. s reorganiziranom vojskom kreće protiv Nabukodonozora – taj rat ostaje neodlučen, gubitci veliki i s jedne i s druge strane 🡪 politički pobjednik je bio Egipat, neka sirijska plemena morala plaćati danak, Judeja nudi Egipćanima savez protiv Babilonaca; Apries i Amazis (Nekovi nasljednici) podržavaju i dalje granične probleme, te Nabukodonozor 587. osvaja Jeruzalem ponovno [Babilonci su ga prvi put osvojili 597. nakon što su Judejci sklopili savez s Egiptom, te su prvi put u sužanjstvo odveli dio Židova]; jeruzalemski hram je razoren, stanovnici su kao zarobljenici odvedeni u Babilon; konačna uspostava babilonske države prema zahtjevu koji je uspostavljen pri zauzimanju Ninive
* Babilonci su relativno mirni, granice im nitko ne ugrožava; mirovni su posrednik između Medije i Lidije oko granice [rijeka Halis]
* na jugu se u to vrijeme razvija nova sila – Arapi

**Novobabilonska država [626. – 539.]**

* **Kaldejska dinastija** 🡪 **Nabopolasar** je prvi vladar te dinastije koji želi po Hamurabijevom uzoru osnovati novu babilonsku državu; 626. Babopolasar se proglasio kraljem Akada i bori se protiv Asirije [tek nakon 15 godina ju uspio uništiti], nije puno gradio zbog ratova [ratni pohodi i na Egipat, protiv Židova, nomadskih plemena Sirije i Elamita], no obnovio je Etemenankij [veliki babilonski zigurat], započeo graditi palaču u Babilonu, te je udario temelje Ulici procesije koja vodi do Mardukovog hrama; na sina Nabukodonozora II. prenosi prije smrti dio vladarskih dužnosti i vodstvo vojničkih operacija, glavna zadaća je da se napadne Egipćane u Karkemišu i protjera ih se iz Sirije
* **Nabukodonozor** se oženio medijskom princezom Amitis; odgovoran je za dodatnu izgradnju očeve palače, restauriranje svetišta u gradu, izgradnji palači, gradskih vrata, te izgradnju još jednog dvostrukog zida; izgradio ceste, kanale [promicanje trgovine i gospodarstva!]; pri kraju vladavine patio od ludila;
* **Avil-Marduk**, sin, ga nasljeđuje na prijestolju, vladao samo dvije godine; kraljevska vlast prelazi na šurjaka **Neriglisara** koji nastavlja miroljubivu politiku, vodio samo jedan rat da oslobodi kilikijske saveznike od plemena sa sjevera; poslije vlada njegov sin **Labaši-Marduk** i to samo tri mjeseca, poginuo u dvorskom prevratu [predvodio **Nabonid**, sin drž. namjesnika Nabu-balasuigbija i vrhovna svećenica Adda-guppi]; Nabonid je posljednji kralj kaldejske dinastije; pobornik babilonskog jedinstva, trudi se oko vjerske tradicije, no utjecaj majke Adda-guppi je velik tako da bogovima Sinu, Šamašu i božici Ištar priznaje jednaka prava kao i Marduku, Nabui i Nergalu; sukobio se sa svećenicima Babilona oko toga; vodi minimalne ratove protiv Hame i kraljevstva Edom; čuo za pobjedu Kira II. nad medijskim kraljem Astijagom – u tom trenutku se rađa nekakva sklonost prema okultizmu; bio je tajanstven, govori se da nije bio duševno normalan i da je halucinirao; u podatcima iz Harrana i Babilona se nalazi podatak kako on govori kako su mu se prve godine vladavine ukazali bogovi Sin i Marduk i kako su mu naredili da izgradi Ehulhulovu kuću [Sinov hram u Harranu] i da će vladati svima, u razgovoru s Mardukom mu je Marduk rekao da za tri godine neće više postojati Medijci [Kir II!]; Nabonid je s Kirom sklopio ugovor protiv Medijaca, te su protjerani Medijci iz Harrana; Nabonid prepušta sve više poslove sinu Bel-šar-usuru [Baltazar u Danijelovoj knjizi] da se posveti božanskoj misiji; kler i vladar se sve više mimoilaze i to se pretvara u pobunu + nastala velika glad zbog lošeg gospodarenja + perzijski pritisak = Nabonid kreće u Arabiju gdje će stolovati 10 godina, nastanio se u Taimi, zbacio i ubio kralja; izgradio palaču iz koje je vladao državom; Kir za svo to vrijeme vodi ratove i pokorava Lidijce, zauzima Sard [cijela MA pod njim];
* Kirove pobjede su znak Nabonidu da napusti položaj u Taimi, vraća se u Babilon i spašava još ono što se može; kipovi boga Sina prenijeti u Harran – ponovni sukob sa svećenicima; Kirove trupe dolaze na granicu Babilonije, svećenstvo koristi probuđene nacionalne osjećaje i ponovno religiju umjerava prema Marduku; Kir se miješa u stanje u državi obećavši kako će sa B. postupati kao što je postupio sa Lidijcima i da će uspostaviti staru babilonsku vjeru; dva Kirova čovjeka – **Gutiuma** [upravitelj] i **Gadat** uspjeli su tokom babilonskog godišnjeg blagdana bez otpora zauzeti grad i doprijeti na dvor sa kojeg je Nabonid već pobjegao; Perzijanci su ga sustigli, sina su mu ubili a njega pomilovali
* Kir je uveo stari vjerski poredak i postavio na prijestolje svog sina **Kambiza** i prestaje postojanje babilonske države; Babilonci su se probali pobuniti no ništa od toga
* **Uprava**: kralj ima apsolutnu vlast, no neke funkcije su decentralizirane; Babilonija je podijeljena na pokrajine, na čelu su namjesnici; razlika između vazalnih država [Tir, Sidon, Gaza...] i provincija [viši hijerarhijski rang; Amuk-kan, Dakkur, Gambul...]; sljedeći na ljestvici su gradski poglavari i svećenici, upravitelji hramova [vrhovni konzervator je najviši dostojanstvenik hrama], prvi ekonom, prvi pisar [spadaju pod upravni kolegij hrama]; svi u hramskoj hijerarhiji su podvrgnuti nadzoru naredbodavca [najviši kraljev civilni činovnik]; hramovi imaju velik dio zemlje koji daju u zakup, kruna ima manje prihoda
* **Trgovina**: uz ugovore hrama, tu su i privatne trgovine; uređaji za navodnjavanje unaprijedili poljodjelstvo, eksport bitumena, vina, mesa, vune, ulje i nafte; uvoz sirovina kao što su kovine, drvo, lončarska rova i tkanine; roba se prevozi vodenim putem, kopneni transport – deve; Ur je jedina babilonska morska luka, naplavljena pijeskom i otežava uvoz; Taimu dobija veće značenje; 80 000 žitelja Babilona za vrijeme Nabukodonozora; ljudi koji raspolažu kapitalom posuđuju novac uz zaloge; prvu banku osnovao Egibi za Nabukodonozorova vladanja; uvode se kamate, kamatnjak postaje veći; računska jedinica je vrijednost srebra, no srebro nije bilo platno sredstvo; zalog su nekretnine ili robovi
* **Vjera**: Marduk zaštitnik Babilona, nikada nijedan Bog na Bliskom istoku nije bio toliko popularan; najvažnija ritualna svetkovina je Akitu, novogodišnja svetkovina, koja traje 12 dana, kralj vodi procesiju da dodirne ruku boga Marduka; obredi se održavaju još od Hamurabija, tradicija su;
* **Graditeljstvo**: doživljava procvat pod Nabukodonozorom i Nabonidom; prvobitno ime grada je Ka-dingir [božje dveri na sumerskom], isto značenje Bab-ilani; 100 km od Bagdada, izgrađen na sedam brežuljaka, najsjeverniji se zove Babil/Mujelibe; sustav dvostrukih zidova, vanjski zid izgrađen paklinom, unutrašnji od ćerpića; prvi debeo 4m, drugi 6,5 m; osam vrata i svako ima svoje svetište [Ištarine i Sinove dveri na S, Uraševe, Enlilove i Šamašove na J, Adadove na Z, Zababine dvori na I]; kameni blokovi pločnika nose natpis o Nabukodonozor; Sjeverni i Glavni dvorac, Južni dvorac; sjeverni dio grada = Qasr; vrtovi se umjetno navodnjavaju; kunukku – zavjetna ploča sa likom Marduka
* **Znanost i lažna znanost**: Nabopolasarove i Nabonidove kronike u kojima je skupljen činjenični materijal kojim se koristi i suvremena znanost; nema vlastite književnosti Babilonaca; medicinska znanost – bogat tekstovni materijal koji sadrži dijagnoze, recepte, zaključke, no medicina je usko povezana sa religijom – mantika!

**Eurazijske stepe – Konjanički skitski narod**

* **Povijest i običaji Skita**: srednja Azija/istočna Europa; najutjecajniji i najznatniji; pov. početci oko 1700.; postaju poznati kao etnička cjelina 800. kada prodiru u kimerijsko područje; u 7.st. se naseljuju u južnoj Rusiji i oko Kubana; razvili samosvojnu kulturu; skitska umjetnost je do granice s Kinom, makar pravi Skiti žive na Kubanu, na dijelovima Krima i u području južne Rusije; nemaju pisma ni vlastitog novca; jaka su politička sila, brojni antički pisci pišu o njima
* Herodot posvetio jednu knjigu, proučavao ih je, grad Olbij je trgovao sa Skitima, a oni ga štite jer plaća neki danak; ratni običaji – kada Skit ubije prvog neprijatelja, pije njegovu krv; glave svih ubijenih se donose kralju; bez glave ne dobivaju plijen, s lubanje skidaju kožu; ručnik im je štavljena koža; onaj s najviše koža je najhrabriji vitez; onaj tko nije ubio nikoga, ne smije piti sa drugima tokom obreda i njega se ignorira; grobovi kraljeva se nalaze u pokrajini Geros, kada kralj umre u zemlji se iskopa četverokutna jama, mrtvaca stave na kola, tijelo očiste, voze od plemena do plemena, svatko odreže komad uha, kosu, zareže ruku, izgrebe čelo/nos; do iskopane jame dolaze, polože ga, stave u zemlju koplja i načine krov od pletera; ubijaju jednu od njegovih žena, peharnika, konjušara, komornika i glasnika, njegova konja i prvi priplod od cijele stoke; godinu dana kasnije se ponavlja obred žalosti i tada udave 50 najboljih ljudi iz kraljeve pratnje koji su ostali živi; Skiti ne znaju za kupljene robove; kosti svih umrlih su redovito bile razvrstane; grobni prilozi su brončane minijature; kada je kurgan pun mrtvaca, pale ga
* car Petar Veliki je istamanio Skite, a zaplijenjeno blago donio u Petrograd
* Skiti su pregazili Kimerijce 🡪 upad Skita; pleme Hsiung-nu su preteča Huna i pokrenuli su veliku seobu naroda
* tokom najezde Skita Kimerijci se povlače preko Darijevog prijevoja i dovode kraljevstvo Uratru u propast 714.; sklapaju savez protiv Asiraca, pa asirski kralj Asarhadon poziva Skite u pomoć; skitski kralj Partatua dobiva Asarhadovu kćer; Skiti stoje na strani Asura protiv Medijaca, pljačkaju sve do egipatske granice; povezuju se s Medijcima da unište asirku moć; skršili Kimerijce; Medijci se žele pod Kijaksarom osloboditi Skita, te se oni povlače u južnu Rusiju
* 6.st. Skiti vs Perzijci, Darije I 514. pohod protiv Skita, Skiti su poduzeli samo prividne napade, te su se povukli radi iznenadnog napada; Skiti dijele vojsku u tri borbene skupine kojima zapovijedaju tri kralja – Skopasis, Idantirso i Taksacis; Darijeva vojska je bila poražena tom taktikom; Darije pozvao skitskog kralja na otvorenu bitku, ovaj to odbija; skiti pod kraljem Aristagorom pokušali poći na Perzijance, sklopili savez sa spartanskim kraljem Kleomenom I. koji je trebao napasti Perziju iz Efeza, Darije je pravovremeno informiran i razorio je grad Abid; Skiti se zadovoljavaju manjim upadima i provalama; sa susjedima imaju dobre odnose, povezuju se dinastički sa kućom Odriza; razgranata trgovina s Grcima u 4.st., stoka, poljodjelstvo, sol, ribe, meso, koža, krzno, metalni predmeti...
* Sarmati, novo nomadsko pleme, se pojavljuje na istočnoj granici, Skitima prijeti opasnost; razlikuju se; Sarmati imaju žene koje se bore, ona Sarmatkinja koja je ubila barem jednu osobu može u brak; oni iz ugrožavaju i napokon bilježe prevlast nad njima
* malo skitskih kraljeva je poznato, svi su na glasu kao izvrsni vladari; mnogi su bili poznavatelji grčke filozofije; skitski kralj Sciles prvi nomadski vladar koji ima stalan dom u Olbiji, naklonjen Grcima pa su ga ubili jer je sudjelovao u dionizijskim svečanostima – izdajstvo vlastite religije [glavna božica je Tabiti-Vesta – gospodarica životinja i vatre; bog Sunca Oktosins, bog neba Papeus...]
* područje Skita se djelilo na upravne kotare, upravitelje imenuje kralj, skupljaju prinose od seljaka, a od gradova daće

*[dio o Kini i Indiji nema smisla pisati, jer to nikada nije bilo na ispitu niti se prof. fokusiraju na to]*

1. Kimerijci početkom 7.st. uzrokovali pad frigijskog kraljevstva + 620. su oslabili Uratru; 610. Uratru potpada pod Medeju [↑](#footnote-ref-2)