**Starověká Mezopotámie**

• oblast mezi řekami Eufrat a Tigris (meziříčí), kolébka civilizace

• na severu Mezopotámie mírné podnebí s dostatkem srážek, na jihu sucho (na jaře záplavy)

• nejdříve osídlen v 6. - 5. tisíciletí př. n. l. sever, na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. příchod středoasijských Sumerů do jižní Mezopotámie – zakládání prvních městských států: Ur, Uruk, Eridu, Nippur, Lagaš, Kiš

• hlavním zdrojem obživy zemědělství: obilí, zelenina, ovoce, datle

• stavba nádrží, budování soustavy zavlažovacích kanálů; odvodňování bažin

• nedostatek dřeva a kovů => dovoz karavanami z ciziny; k placení používány kousky stříbra

• řemeslná výroba zpočátku soustředěna na výrobu zemědělských nástrojů, od první poloviny 3. tisíciletí př. n. l. zaznamenán rozvoj dalších řemesel: hrnčířství, tkaní a barvení látek, výroba šperků a zbraní

• vynález kola, rozsáhlé astronomické a matematické znalosti (znalost desítkové a šedesátkové soustavy)

• víra v mnoho bohů, kteří stvořili svět a z jejichž vůle vládnou společnosti králové, vyhlašující zákony • jeden z nejstarších zákoníků nechal sepsat král Sumeru a Akkadu, Slunce Babylonu Chammurapi (1792–1750 př. n. l.): „Oko za oko, zub za zub…“

• společnost rozdělena na plnoprávné občany, svobodné a otroky

• budovy stavěny z nepálených cihel sušených na slunci, pro významnější stavby vypalovány a glazovány

• nejvýznamnějšími stavbami ve městech byly chrámy – zikkuraty a paláce vládců, zdobené pestrými mozaikami a reliéfy

• informace zaznamenávány klínovým písmem na hliněné tabulky: platba daní, dohody mezi lidmi, nové poznatky, literární příběhy (např. Epos o Gilgamešovi)

• přehled mezopotámských říší:

o Sumer (3000–2000 př. n. l.)

o Akkad (2334–2154 př. n. l.)

o Asýrie (2000–609 př. n. l.)

o Babylónie (19. století – 539 př. n. l.) – rozvrácena Peršany