**I. Dareios Dönemi Siyasi Olayları, Yönetim ve Ekonomi Politikaları**

Kambyses’in ölümünün ardından I. Dareios (İÖ 522-486), kanlı bir olayla Perslerin yeni kralı olmuştu. Ancak bunun neden olduğu ortamda otorite boşluğu, bağımlı halkların ayaklanmasıyla sonuçlanmıştı. I. Dareios’un kendisine karşı başlatılan ve İran, Mezopotamya, Ermenistan, Afganistan’ın tamamıyla Orta Asya’nın bazı kesimlerini sarsan bu kitlesel başkaldırıyı bastırması bir yıldan fazla sürmüştü.

Bu süreçte yaşanan olaylar, Dareios tarafından Behistun yazıtlarında konu edilmiştir. Üç dilli olarak hazırlanmış olan bu yazıtların orta kısmındaki rölyeflerle, yaşanan olaylar tasvir edilmiştir. Ayrıca yazıtların stele kazınmış Babilce versiyonu Babil’e de dikilmiştir. Aramice versiyonu da Elephantine Adası papirüsleri arasında bulunmuştur. Dolayısıyla bu süreçte yaşananlar, imparatorluk sınırlarındaki farklı bölgelerde, farklı dillerde ilan edilmişti.

I. Dareios, imparatorluğu genişletme politikalarına önce Hindistan üzerine yürüyerek başlamış, ardından İskitlerle savaşmıştır. Hellas üzerine akınlar başlatmadan önce İskitleri Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda yenerek ilerideki seferleri için güvenli üsler sağlamak istemiştir. İskitlere karşı tam bir başarı gösterebilmiş olmasa da bu süreçte Trakya ve Makedonya’nın bir bölümü Perslerin egemenlik sınırlarına dahil olmuştur. Byzantion ve Khalkhedon’dan başka Troas Bölgesi’nde Antandros, Lemnos ve İmbros Adaları da Pers İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.

**Yönetim ve Ekonomi Politikaları:**

Satraplık düzeni, dağınık halde bulunan nüfusların bölgesel merkezlere bağlanmasını sağlayarak yönetimi ve vergi toplama işini daha kolay hale getiriyordu. Kyros’un egemenlik döneminde de var olduğu bilinen satraplıklar, Dareios’un egemenlik döneminde yeniden organize edilmiş ve yeni bir vergi sistemi oluşturulmuştu.

 Oluşturulan yeni sistemde Pers egemenlik coğrafyası yaklaşık yirmi satraplık bölgesine ayrılmıştı. Anadolu coğrafyası içinde kurulmuş olan ya da bugün bir kısmı ülkemiz sınırları içinde yer alan önemli satraplık merkezleri; Daskyleion, Sardeis, İonia, Kappodokia ve Armenia olarak öne çıkmıştı. İmparatorluk genelinde ise, Babil, Mısır, Media, Baktria ve Arakhosia satraplık merkezleri daima ön planda olmuştu. Her bir satraplık bölgesinin ödeyeceği vergi miktarları bölgelerin iç dinamiklerine bağlı olarak belirlenmişti. Bu vergiler, Pers zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştu.

 Her satraplık merkezinin bir yöneticisi ve bu yönetimin de bir merkezi bulunuyordu. Satraplar, kendi yönetim merkezlerinde adeta kral gibi hüküm sürüyorlardı. Satrapların sorumluluk alanları sivil ve askeri olarak birbirinden ayrılmaktaydı.

Persler, Anadolu’ya egemen oldukları dönemde ticarette sikke yerine değerli metal külçeler (ingot) kullanıyorlardı. Lydia’nın ele geçirilmesinden sonra ise bir süre buradaki darphaneleri kullanarak mevcut sikkelerin darp edilmesine devam edilmişti. I. Dareios döneminde, imparatorluğun siyasi ve sosyal pek çok bakımdan serpilmesine, özgün Pers sikkelerinin darp edilmesi eşlik etmişti. Pers kralları adına altın (*dareikos*) ve gümüş (*siglos*) sikkeler darp edilmeye başlanmıştı.

Satraplık bölgelerinde adeta kral gibi olan satrapların da kralın izniyle sikke darp etme yetkileri vardı. “Satraplık” tipi olarak nitelendirilen sikkeler, İÖ 5. yüzyılda darp edilmeye başlanmış, İÖ 4. yüzyılda hızlı bir artış göstermişti. Satrapların adları ile basılan sikkelerin önde gelen örnekleri, Kuzeybatı Anadolu’da Daskyleion satrabı Pharnabazos, Sardeis satrabı Tissaphernes dönemlerinden gelir. Kilikya’da birçok Persli komutan ya da yönetici tarafından da sikke darp ettirilmiştir.