**1 φυλή=από μία τριττύ με κλήρωση**

**Μέχρι τότε, οι πολίτες υπάγονταν σε 4 φυλές**, καθεμιά από τις οποίες ήταν ένωση "φρατριών" (αδελφοτήτων κοινής καταγωγής) και χωριζόταν, πληθυσμιακά σε 3 "τριττύες" (1/3 φυλής άρα 1/12 του πληθυσμού). Αθηναίος πολίτης γινόταν μόνον όποιος ανήκε σε κάποια φρατρία και η ιδιότητα του μέλους της φρατρίας δεν ήταν επίκτητη αλλά συγγενής.
Ο Κλεισθένης παρέκαμψε τις παραδοσιακές φρατρίες και φυλές. Στη θέση των φρατριών εισήγαγε, για την εκλογική διαδικασία, τους δήμους [150-170 συνολικά], οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε 10 ομάδες, που ονομάστηκαν επίσης φυλές. Επειδή οι νέες, τεχνητές φυλές θα χρησίμευαν (για να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα ορολογία) ως εκλογικές λέσχες, για να επιτευχθεί ο σκοπός της μεταρρύθμισης έπρεπε οι φυλές α) να έχουν ίσο περίπου αριθμό εκλογέων β) να μην εκφράζουν τοπικιστικές τάσεις και συμφέρονται των εκλογέων και γ) να εμποδίζουν την άσκηση πιέσεων στους εκλογείς από τοπικούς παράγοντες.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ 10 ΦΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

150-170 ΔΗΜΟΙ

**10 τριττύες** με ίσο αριθμό εκλογέων και χωρίς κοινά τοπικά συμφέροντα και πιέσεις

**10 τριττύες** με ίσο αριθμό εκλογέων και χωρίς κοινά τοπικά συμφέροντα και πιέσεις

**10 τριττύες** με ίσο αριθμό εκλογέων και χωρίς κοινά τοπικά συμφέροντα και πιέσεις

ΜΕΣΟΓΑΙΑ

ενδοχώρα

αγρότες

ΠΑΡΑΛΙΑ

Σαρωνικός και Νότιος Ευβοϊκός

έμποροι

ΑΣΤΥ

Αθήνα, Πειραιάς και προάστια

ευγενείς