**Pers Devleti’nin Ortaya Çıkışı, II. Kyros Dönemi Siyasi Olayları**

Asur kralı Asurbanipal’in İÖ 646 yılında batıdaki merkez Susa’yı talan etmesi ve Elam’ı yıkmasının ardından bölgede bir iktidar boşluğu ortaya çıkmıştı. Persler, bu süreçte güneybatı İran’da Parsa adlı bölgede farklı boylar olarak hüküm sürmekteydiler. Asurluların *Parsua* olarak adlandırdıkları bu bölgede, Herodotos’un belirttiğine göre 11 ayrı Pers boyu yaşamaktaydı. İktidar boşluğunun ortaya çıkmasıyla Pers boyları içinden Akhaimenid sülalesi öne çıkmış ve Pers Krallığı’nın kurucusu olarak rol almıştı.

Akhaimenid hanedanına ismini veren Akhaimenes’in torunu olan Teispes, yazılı kaynakların işaret ettiği ilk Pers kralıdır. Bu kralın adı, I. Dareios’un kendini ve işlerini anlattığı Behistun yazıtında geçmektedir. Teispes, Elam Krallığı’nın yıkılmasından sonra Pers boylarını birleştirmiş ve ardından Asur etkisinin de azalmasıyla sınırlarını genişletmiştir.

Pers kralları, bölgenin önceki sahipleri Elamların kullanımına benzer biçimde “Anşan kralı” ünvanını kullanmışlardır. İÖ 7. yüzyılın ilk yarısında I. Kyros (İÖ c. 620-590), krallık görevini babası Teispes’den teslim almıştır. I. Kyros, kişisel mührü üzerinde Teispes oğlu, Anzanlı Kyros olarak tanımlanmıştır.

I. Kyros’un ardından I. Kambyses iktidara gelmiştir. I. Kambyses, Med Kralı Astyages’in kızı ile evlenmiş, bu dönemde Medler ve Persler arasında yakın ilişkiler kurulmuştur. I. Kambyses’in Med kralının kızı Mandane’den olan oğlu II. Kyros (İÖ 559-530), Med Devleti topraklarının yönetimini ele geçirerek Pers İmparatorluğu’na geçişte önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu süreçte yaşanan olaylar, Herodotos tarafından konu edilmektedir. Ayrıca döneme şahitlik eden çivi yazılı belgeler de vardır. Mezopotamya’da Sippar’da bulunan ve Yeni Babil kralı Nabonidus (İÖ 555-539) iktidarı dönemine tarihlenen bir silindir üzerinde II. Kyros’un Med krallığını yıkması konu edilmiştir.

Bu süreçte Lidya kralı Kroisos, doğu sınırı olan Kızılırmak’ı (*Halys*) geçerek doğuya yönelmişti. II. Kyros İÖ 547 yılında Lydia’yı ele geçirmiş ve Kroisos’u da esir almıştı. Ardından seferlerini önce Babil ülkesine yöneltir. Buranın ele geçirilmesiyle Ortadoğu’nun en büyük gücü haline gelir.

Babil kralı II. Nebukadnezar tarafından Iudaia’dan sürülmüş olan Yahudileri yurtlarına gönderir. İÖ 538’de Fenikeliler de Pers egemenliğine girmiştir. Ardından II Kyros, Pers Devleti’nin egemenlik sınırlarını Orta Asya içlerine dek genişletmiştir.