**Samfundet i Sparta**

Den anden vigtige bystat, Sparta, havde i årtierne før ÷700 erobret området Messenien vest for Sparta, og dette områdes beboere var blevet gjort til en slags livegne bønder. De kunne ikke købes og sælges, men de var bundet til den jord, de skulle dyrke. Spartanerne kaldte dem heloter, et ord der kommer af det græske ord for erobring. Hver enkelt spartansk mand fik tildelt et landområde, der dyrkedes af heloter, og i krig fulgtes de spartanske krigere hver af en helot. De fungerede som tjenere og som hjælpetropper.

Der var formentlig 5 til 6 gange så mange heloter som spartanere, og alt i Spartas samfund synes da også at have været indrettet på at bevare kontrollen med heloterne. En tredje befolkningsgruppe, perioikerne, boede i landsbyer tæt på byen Sparta. De var ikke spartanske borgere, men de var personligt frie i modsætning til heloterne. Også perioikerne skulle gøre militærtjeneste. Deres status svarer på mange måder til Athens metoiker.

Spartanerne selv deltog tilsyneladende næsten ikke i produktionen. De mandlige spartanere levede nemlig et liv som professionelle soldater. Som 7–årige blev de placeret i kaserneagtige kostskoler, hvor de blev opdraget til streng militær disciplin. De blev vænnet til at overleve og kæmpe under barske betingelser og med meget lidt føde. Når de var 20 år, blev de optaget i hæren, og de boede fortsat på kasernen og indtog deres måltider sammen med de øvrige soldater. Først når de fyldte tredive, fik de lov til at forlade kasernerne og bo sammen med deres hustruer, men de skulle stå til rådighed som soldater, til de blev 60 år.

**Xenofon om opdragelse af drenge i Sparta**

*Ifølge den græske tradition var hele bystaten Spartas forfatning og samfundsform blevet udformet af den store lovgiver Lykurg, der skulle have levet ca. ÷700 til ÷630 . Han er dog sikkert en sagnfigur. Om hans ordning af spartansk opdragelse skriver Xenofon (÷430 til ÷354) følgende:*

I stedet for, at hver far havde en slave, der var pædagog for hans børn, udpegede Lykurg en mand (...) til at bestemme over børnene. Han kaldes også paidonomen. Lykurg gav ham myndighed til at samle drengene og straffe dem strengt, når han ved kontrol fandt, at nogen tog let på sine pligter. Paidonomen fik også et korps af piskebærere, som blev udtaget blandt 20–årige, til at straffe, når det blev nødvendigt. Af den grund udmærkede drengene i Sparta sig ved pligtfølelse og lydighed.

I stedet for at svække børnenes fødder med fodtøj, bestemte Lykurg, at de skulle hærdes ved at gå barfodet. (...) I stedet for at blive forkælet med flere kapper, skulle de vænne sig til én kappe om året. På den måde ville de være bedst udrustet til at modstå kulde og varme.

Athen havde en livlig søfart og var sømilitært en stormagt. Sparta havde ingen flåde, men var grækernes stærkeste landmilitære magt. Mens athenerne dyrkede kunst og filosofi, holdt spartanerne sig til krigskunst og idræt. Der var mange spartanere blandt sejrherrerne i grækernes olympiske lege. Spartanerne opfostredes til total loyalitet over for staten. I krig var det dem forbudt at flygte, og græsk litteratur rummer mange fortællinger om spartaneres tapperhed.

**ARBEJDSSPØRGSMÅL**

1. Hvilke særtræk karakteriserer bystaten Sparta?
2. Hvordan kan man forklare disse særtræk?