**ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (παρουσίαση)**

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις ή συμπληρώστε σωστό ή λάθος στο τέλος κάθε φράσης.

1. Ελληνικές πόλεις την αρχαϊκή εποχή υπήρχαν μόνο στο σημερινό ελληνικό κράτος.
2. Οι αρχαίοι Έλληνες πολεμούσαν πολύ συχνά μεταξύ τους κυρίως για γη.
3. Αν ήσασταν αρχαίος Έλληνας, το πιο πιθανό θα ήταν «να βγάζατε το ψωμί σας» με το εμπόριο.
4. Το ηρωικό πρότυπο της ομηρικής εποχής παρέμεινε και την αρχαϊκή περίοδο.
5. Εξηγήστε με συντομία τι ήταν οι οπλίτες. Πότε εμφανίστηκαν και ποια η αξία τους ;
6. Το να υπηρετεί ως οπλίτης ο πολίτης μιας πόλης ήταν προνόμιο και καθήκον μαζί.
7. Απαριθμήστε τα μέρη μιας πανοπλίας :
8. Τα έξοδα για το κόστος μιας πανοπλίας βάρυναν την πόλη.
9. Πού υπηρετούσαν όσοι δεν είχαν πανοπλία ;
10. Μια πανοπλία ζύγιζε περίπου 35 κιλά και οι Έλληνες πολεμούσαν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Πώς τα κατάφερναν ;
11. Τι ήταν «το όπλον» και τι νέα δυνατότητα προσέφερε σε σχέση με το παρελθόν ;
12. Από τι ήταν φτιαγμένη μια ασπίδα; Τι εφέ της έβαζαν ;
13. Πόσο ζύγιζε μια ασπίδα ; Πώς τη συγκρατούσαν στο χέρι τους ;
14. Από τι υλικό ήταν φτιαγμένο το κράνος ; Είχε εσωτερική επένδυση ; Ποια μέρη της κεφαλής άφηνε ακάλυπτα ; Ποια τα εφέ του ;
15. Πόσα είδη θώρακα υπήρχαν ; Ποιο ταίριαζε περισσότερο για το καλοκαίρι ;
16. Πότε χρησιμοποιούσαν το ξίφος ; Ποιο ξίφος χρησιμοποιούσαν οι ιππείς και ποιο οι οπλίτες ;
17. Ποιο μέρος του σώματος προστάτευαν οι περικνημίδες και ποιο το μειονέκτημά τους ;
18. Δόρυ : αναφέρετε μήκος, τι ήταν ο σαυρωτήρας, πώς το έπιαναν και πώς το κρατούσαν.
19. Τι ήταν η φάλαγγα ; Πώς παρατάσσονταν σ’ αυτήν οι στρατιώτες ;
20. Πώς καταλαβαίνετε τη φράση «μια φάλαγγα είναι τόσο δυνατή όσο ο πιο αδύναμος στρατιώτης της» ;
21. Θα έπαιρνε «παράσημο» ένας ρίψασπις ;
22. Σκοπός του πολέμου δύο ελληνικών πόλεων ήταν ο πλήρης αφανισμός του αντιπάλου.
23. Οι οπλίτες ήταν επαγγελματίες στρατιώτες που αμείβονταν για τις υπηρεσίες τους.
24. Όταν μια φάλαγγα τρεπόταν σε φυγή, η νικήτρια φάλαγγα την καταδίωκε.
25. Η αρχή της ελάχιστης αιματοχυσίας επέβαλλε η μάχη ανάμεσα σε φάλαγγες να είναι σύντομη, ευθεία και αποφασιστική.
26. Οι φάλαγγες πολεμούσαν σε οποιοδήποτε έδαφος.
27. Οι πιο έμπειροι στρατιώτες παρατάσσονταν ανακατεμένοι μέσα στη φάλαγγα για να ενθαρρύνουν τους πιο άπειρους.
28. Σε μια σύγκρουση φαλαγγών συμμετείχαν μόνο οπλίτες.
29. Πώς προσπαθούσαν να κρατήσουν το ρυθμό βαδίσματος και να εμψυχώσουν τους στρατιώτες ;
30. Τι δεν έπρεπε να χάσει μια προελαύνουσα φάλαγγα ;
31. Με τι, υποθέτουν, θα έμοιαζε η εμπειρία μιας μάχης μεταξύ φαλάγγων ;
32. Τι έκαναν οι φάλαγγες δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση ;
33. Πόσες, κατά μέσο όρο, απώλειες είχαν νικητές και ηττημένοι ;
34. Τι άλλο καθήκον είχε η Σπαρτιατική φάλαγγα, εκτός από το να πολεμά ;
35. Αληθεύει ότι ποτέ κανείς δεν αντιμετώπισε τη σπαρτιατική φάλαγγα στο σύνολό της ;
36. Εξηγήστε με συντομία τους όρους : Αγωγή, συσκηνίες, συσσίτια, Όμοιοι.
37. Σε τι διέφερε ένας Σπαρτιάτης οπλίτης από έναν άλλον Έλληνα οπλίτη και ένα μισθοφόρο ;
38. Πόσα άτομα είχε η σπαρτιατική φάλαγγα στο σύνολό της ; Ποιο διαχρονικό πρόβλημα αντιμετώπιζε ;
39. Τι ήταν οι ψιλοί ;
40. Κατατάξτε ιεραρχικά τα ακόλουθα σπαρτιατικά αξιώματα : ενωμοτάρχης, βασιλιάς, σαλπιγκτής, πεντηκόνταρχος, πολέμαρχος.
41. Ποια ήταν τα δυνατά σημεία του περσικού στρατού ;
42. Γιατί τους αποκαλούσαν Αθάνατους ;
43. Ο περσικός στρατός αποτελούνταν μόνο από Πέρσες (ιρανικής καταγωγής).
44. Τι ήταν η μάχη εκ του συστάδην και ποιοι υπερτερούσαν σ’ αυτή ;
45. Ποιο ήταν το μυστικό όπλο των Ελλήνων στη σύγκρουσή τους με τους Πέρσες ;
46. Ποιο μήνυμα περνά ο Όμηρος μέσα από τον ευγενικό αλλά καταδικασμένο ήρωα του Έκτορα ;