Leseliste for prøve i historie

Antikken

Her er en oversikt over de temaene dere får på prøven fredag 19. oktober. Den vil foregå på tradisjonell måte med papir og penn. Ingen hjelpemidler er tillatt. Pensum til prøven er kapittel 2 i læreboka fra side 38 til side 71.

Her er noen sentrale temaer dere vil kunne få spørsmål om:

Hellas

* Kjennetegn ved polisstatene i Hellas

Polisstatene i Hellas var egne bystater. Hver polis var et type laboratorium hvor folket som bodde i polisen selv bestemte hvordan den skulle styres. En polis er altså en forsamling av borgere. Borgerne i polisen kunne deles inn i ulike grupper :

Borgere, slaver, kvinner og de velstående. Borgere hadde rettigheter, eide land og/eller eiendom. De hadde også politisk innflytelse ved at de kan delta i folkeforsamlingen, er beskyttet av loven. Måtte stille som hoplitter

Slaver : Krigsfange, gjeldsslave, ingen politiske rettigheter, er beskyttet av loven. Født av slave

Kvinnen bistår mannen i arbeid, husmor, hadde ikke offentlig liv (kunne ikke delta i folkefosamlingen), porne eller hetorer.

Tilflyttere/besøkende : Frie, men beskyttet av loven, har ingen politisk innflytelse. Har ingen plikt (må ikke melde seg i militæret.

For å være borger så må man være født og oppvokst i polisen, kan melde seg i hæren og vise solidaritet dermed bli borger.

Agora (åpen plass), høybyen (forsvaret i tilfelle inasjon), åpent bad, folkeforsamling, teateret osv..

* Gresk religion og filosofi

Myter i den greske religionen var for å gi en forklaring på den egegentlige årsaken til at ting er som det er, og det var en måte å forstå mange slags fenomener på som f.eks. lyn som de mente kom fra den greske guden Zeus. Disse mytene ga grekerne en bedre forståelse på hvordan verden hahng sammmen. Derimot så var det mennesker som ikke lengre godtok de mystiske forklaringene og begynte selv å prøve å forklare fenomenene. Thales regnes som den første filosofen fordi han konsekvent prøvde å forklare disse fenomenene med logiske forklaringer. Thales mente f.eks. at vann er selve urstoffet. De to mest kjente filosofene fra Hellas var Platon og sokrates. De utviklet blant annet sammenhengende forklaringer på hva som ligger til grunne for menneskenes oppfatning av verdenen på.

* Styresettet i de greske polisene (særlig Sparta og Athen)

Athen:

Folkeforsamlingen: Alle menn over 19 år som var borger i polisen kunne gå til folkeforsamlingen og ha politisk innflytelse. Her ble det stemt over saker som var tatt opp i 500 mannsrådet. Var som om alle mennesker i Norge skulle stilt opp for å stemme over forslagene nasjonalforsamliingen.

500-mannsrådet= Bestod av menn over 30 år som var innbyggere i den polisen. Diskuterte hvilke saker som skulle tas opp i folkeforsamlingen. Medlemmene ble valgt med loddtrekning og satt i et år av gangen kunne sitte der 2 ganger i sitt liv, men måtte være 10 år mellom hver gang

Strategene: De militære lederne i landet. Bestod bare av medlemmer fra de rikeste og mektigste familiene. Disse stillingene ble alltid valgt, og ble regnet som den viktigste i polisen.

Folkedomstolen: ble innkalt ca 200 dager i året, ble valgt ved loddtrekning. Dømte politiske prosesser og straffesaker og bestemte om embetsmennenes avgjørelser kunne godta eller ikke.

* Perserkrigene :

De persiske styrkene angriper vestkysten av tyrkia hvor det bor grekere «Lille Asia ». Deretter inavderer de Hellas, 3 viktige slag : Salamis, Platai og Thermopylene. Grekerne vinner de to første og perserne trekker seg til slutt tilbake. Det Deliske sjøforbundet blir dannet for å beskytte mot en ny invasjon Athen i spissen. Det blir Athensk storhetstid, tjener penger fra de andre polisene for å bygge en flåte.

Sparta danner sin egen allianse kalt det pelopponesiske forbundet som består av Sparta og andre poliser

Dette fører til konflikt mellom Sparta og Athen

* Pelopponeserkrigene (thukedides)

Krig mellom Det pelopponesiske forbundet med Sparta i front og det deliske sjøforbundet med Athen i front. Sparta innvaderer Athen. Oppstod fordi Athen prøvde å vinne innpass i andre poliser sine økonomiske interesseområder, flere av disse var en del av alliansen Sparta var leder for, og derfor måtte de forsvare seg. Oppstod en krig som varte i over 20 år med 6 års pause. Brukte hoplitter som var borgere i polisen som hadde egne skjold, spyd, rustning osv. Sparta sine soldater var spesialtrente siden de var 7. Spartanerne pushet Athenerene inn i høybyen sin bak murene. Partene innser at de bare taper på krigen spesielt da Athenerne blir rammet av pest siden de bor så tett bak murene. Ender med en 6 års pause. Alkybiades blir strateg i Athen, skjer en katastrofe da de beleirer Syrakus, han bytter side til spartanerne noe som gjør at det får overtaket og Athen taper til slutt. Storhetstid for Sparta og Theben

Kjennetegn ved hellenisme

* Hellenisme er den greske identiteten som gjør at de føler seg som et fellesskap. Dette er blant annet faktorer som felles religion, kultur, språk. Andre som kom utenfra ble kalt « Bar Bar «  som vi i dag kjenner som barbar.

Roma

* Litt om den romerske republikken

Ble styrt av konger som også var yppersteprester, militære sjefer og de øverste dommerne. Dette ble avskaffet, og rundt 500 år før vår tidsregning ble republikken Roma opprettet.

Folkeforsamlinger : Medlemmene stemte i grupper, De rike var fordelt på mange grupper med få medlemmer, mens de fattige var fordelt på få grupper med mange medlemmer. De rikes stemme hadde mye mer vekt enn de fattige.

Kentuireforsamlingen : Her bled et valgt konsuler og pretorer. Konsulene var republikkens øverste ,militære og sivile ledere. Det ble valgt to hvert år som hadde like mye makt. Pretorene hadde administrative oppgaver.

Senatet : Ikke stor makt formelt sett og folkeforsamlingen kunne overprøve senatet, men i realiteten var dette utenkelig. Det var fordi senatet bestod av den ypperste eliten i Roma, og de som var i senatet hadde ofte tjenestegjort som konsuler. Derfor var senatet et mektig organ under den romerske republikken.

* Årsakene til romerrikets vekst

300-400 f.kr. Gikk konstant til krig mot naboene , etter hvert som de erobret områder så ga de innbyggerne i områdene de erobrett rettigheter. I starten så var romerske soldater vanlige bønder som gikk til bakek til åkrene sine etter at slagene var ferdig. Dette gjorde slik at det ble mangel på soldater, og dermed opprettet de yrkessoldater som fikk lønn. Fattige og jordløse kunne da også verve seg. Resultatet ble verdens mest slagkraftige hær. Den romerske krigsmaskinen var basert på ekspansasjon for å kunne gi soldatene goder som jord og andre goder hvis de overlevde slag. Ekspansjonen brakte med seg store verdier. Vanlige krigere kunne investere i jord og de rikeste fikk store områder og levde i luksuss. Samtidig så ble også mnage av innbyggernerne som var erobret sendt til Roma og solgt som slaver. Disse godene førte til at ekspansasjon var nødvendig for å tilfredsstille hæren.

* Krigene mot Kartago
* Årsakene til at keiserdømmet oppsto

Hærene ble enn maktfaktor, og den/de som kontrollerte hæren styrte også staten. Julius Caesar var en som gjorde dette. Etter mye uro og bogerkrigere tok han kontroll over riket og uttropte seg selv som diktator på livsstid. Han ble drept to år senere forodi tilhengerne av republikken ikke ville ha et monarki igjen. Caesar sin adoptivsønn Augustus, utnyttet borgerkrigene som fulgte og tok makten. Han opprettholdt alle gamle institusjoner som folkeforsamlingen og centuirforsamlingen, og gjorde slik at folk trodde alt var som før, men det var bare han som hadde den reelle makten og romerriket var nå et keiserdømme fra 31.f.kr

* Årsakene til at Romerriket ble splittet og brøt sammen:

Grenser for vekst: Romerriket sin økonomi og næringsgrunnlag var basert på jordbruk. Når ekspansjonen stoppet opp så måtte den samme jordbruksøkonomien ha en administrasjon og et militærvesen som ble stadig dyrere og dyrere. Det ble mindre jord på flere mennesker, og rike folk eide ofte store landområder, samtidig som de var flinke til å unngå skatt noe som skapte problemer for staten.

Sentrum periferi: Det gikk ut på at provinsene betaler skatt til Roma. Dette var en belastning for provinsene og tærte på lojaliteten deres til Roma. Disse pengene gikk til legionene, sirkus og brød, samtidig som det var mye korrupsjon. Staten Roma hjalp ikke de andre provinsene noe særlig og det oppstod konflikt mellom provinsene og Roma.

Arvefølgestrider: Det var ikke noe lovverk for hvem som skulle overta keisermakten, noe som førte til borgerkrig og splitting. Oppstod soldatkeisere, keisere som var utnevnt av soldatene i sin provins. Kunne være opptil 4 slike keisere samtidig. Det førte ofte til flere konflikter og førte til splittelsen av romerriket i 395

Befolkningsnedgang: oppstår epidemier på 200-tallet som sørger for befolkningsnedgang.

Press utenfra: Germanske stammer i nord så på romernes rikdommer som attraktive mål. Germanerne var offensive og angrep på ulike steder. Det tok lang tid for Romerne å flytte styrkene sine når de selv ble angrepet og romerne ble mer sårbare.

