***ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38***

*ως φιλέορτοι οι Αθηναίοι είχαν θεσπίσει μεγάλες γιορτές και αγώνες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οι αγώνες ήταν γυμνικοί, αθλητικοί και δραματικοί. Οι σημαντικότερες γιορτές των Αθηναίων ήταν τα Παναθήναια, τα Διονύσια και τα Ελευσίνια.*

*όχι οι συνηθισμένες ιδιωτικές θυσίες που για κάποιο σκοπό τελούσε κάθε Αθηναίος. Μ ε τη λέξη εννοούνται οι θυσίες που γίνονταν σε επίσημες τελετές*

*δεν εννοείται η εξωτερική εμφάνιση του σπιτιού, αλλά το εσωτερικό, η διαρρύθμιση, η επίπλωση και η καλαίσθητη τακτοποίηση*

*Ο Περικλής παραλείπει να αναφερθεί στα δημόσια κτίρια. Το πιθανότερο είναι ότι το χωρίο παραδόθηκε φθαρμένο στο σημείο που αναφερόταν στους ναούς και στα δημόσια οικοδομήματα. Ο ρήτορας πάντως είναι γεγονός ότι ρίχνει το βάρος στην ξεκούραση και σιγουριά που πρόσφεραν τα καλοσυγυρισμένα σπιτικά στους ενοίκους. Αναφέρεται στα υλικά και όχι στα πνευματικά αγαθά. Παρόλο που βρισκόμαστε σε εποχή πολέμου, τα αγαθά από τους δρόμους της θάλασσας έφταναν με ασφάλεια στην Αθήνα μέσω των Μακρών Τειχών. Το κεφάλαιο αυτό δίνει επιχειρήματα σε αυτούς που τονίζουν την αθεΐα του Θουκυδίδη. Ο Περικλής θεωρεί την καθιέρωση εορτών, θυσιών και αγώνων όχι ως αφορμή για την ενδυνάμωση της θρησκευτικής πίστης, αλλά ως ευκαιρία για ψυχαγωγία και ανάπαυση. Αναμφίβολα κάτω από την επιρροή της σοφιστικής ήταν άθεος χωρίς όμως να φτάνει σε ακρότητες…*