**Kambyses Dönemi Siyasi Olayları**

II. Kyros, 30 yıldan kısa bir sürede Pers Devleti’nin egemenlik alanını uçsuz bucaksız topraklara yaymıştı. Seferlerinin ardından fethedilmeden kalan en büyük bölgesel güç, Mısır’dı. II. Kyros’un seferleri boyunca kazanılan maddi-manevi donanım ile Pers ordu ve donanması takviye edilmişti. II. Kyros’ın oğlu ve halefi Kambyses (530-522) de tüm bu süreçlerin ardından ilk iş olarak Mısır’a yönelmişti.

Pers Devleti, bu coğrafyada kontrolü sağlayabilmek için aynı zamanda güçlü bir donanmaya ihtiyaç duyacaktı. Mısır’ı istila edecek donanma gücünün hazır olması İÖ 526 yılını bulmuştu. Kıbrıs zaten Pers egemenliğindeydi ve orduya çölü geçecekken ihtiyaç duyacakları yardımı sağlamak için Sina yarımadasındaki Araplarla anlaşmalar da yapılmıştı. Bu arada Mısır kralı Amasis (İÖ 570-526) de Perslere karşı kendi konumunu güçlendirmeye çalışıyordu. Örneğin Ege’de Persler ile mücadelesinde kendilerine destek olması için Samos tiranı Polykrates ile sürekli iletişim ve iş birliği halindeydi.

Mısırlılar, Nil’in en doğusunda Perslerle karşı karşıya geldiler. Mısır’ın asırlık başkentinin düşmesinin ardından batıdaki komşuları da Perslere teslim oldu. Kambyses daha sonra Asya’nın güneyine dek sınırlarını genişletmeye girişti.

 Herodotos’un konuya ilişkin verdiği bilgilerin yanı sıra dönemi farklı bakış açısıyla aydınlatan Mısır belgeleri de mevcuttur. Bunlar içinden en önemli metin, Mısır krallarının yüksek rütbeli bir memuru ve donanma komutanı olan **Udjahorresnet’in** heykeli üzerinde bulunan yazıttır. Mısır seçkinlerinden bu kişi, bugün Vatikan’da bulunan bu heykel üzerine öz yaşam öyküsünü anlatmıştır. Bu hiyeroglif yazıtta özetle Kambyses’in, ülkenin seçkin tabakasıyla yakın ilişki kurmak ve egemenliğini olumlu biçimde kabul ettirmek için onların nüfuzlarından yararlanmak yönünde bir politika izlediğini **ve meşru Mısır Firavunu rolüne girdiğini de konu etmiştir.**

Pers kralı Kambyses’in krallığının sonu ise karanlıkta kalmıştır. I. Dareios’a ait bir yazıt ve Dareios’un bu yazıtını da okutarak tarihi kaydetmiş olan Herodotos’un aktarımları onun son dönemlerinde imparatorluğun ciddi sorunlarla karşılaştığını konu etmişlerdir.