**III. Dareios Dönemi Siyasi Olayları ve Akhaimenid İmparatorluğu’nun Sonu**

Makedon Devleti ile Hellenlerin Korinthos’taki toplantıları sırasında Pers İmparatorluğu’nun kralı III. Dareios’tur (İÖ 338- 330). Korinthos’daki görüşmelerden, Pers Devleti’ne karşı ortaklaşa bir sefer yürütme kararı çıkmıştır. Ancak ittifak anlaşmasının ardından Makedon kralı II. Philippos, İÖ 336 yılında kızının düğün töreni sırasında öldürülmüştür. Ardından III. Aleksandros, babasının tüm yetkilerini üstlenmiştir.

III. Dareios, başlangıcından beri Makedon ve Hellen devletleri arasındaki ittifakı sürekli bozma girişimlerinde bulunmuş, örneğin Atina’ya altın akıtmaya başlamış, Atinalı Demosthenes de bu sayede Thebailılar’ı Makedonyalılar’a karşı ayaklandırmıştır. Hellas’taki hareketlenmeleri bastıran Aleksandros, Küçük Asya’ya geçişte Sestos üzerinden Çanakkale Boğazı’nı kullanmıştı. Persler, onun geçtiği haberini aldıktan sonra savaş hazırlıklarına başlamışlardır. İÖ 334 yılında Granikos’ta (Bigaçayı) iki ordu karşılaşmıştır. Bu savaşta komutanlık görevini III. Dareios üstlenmemiş, Persler açısından satrapların yönettiği bir savaş olmuştur. Burada kazanılan galibiyetin ardından Makedonlar için Anadolu’nun kapıları aralanmış, bölge satraplarının gücü kırılmıştı. Satraplık merkezleri kolayca ele geçirilmiş ve buralara Makedon yöneticiler atanmıştır.

Batı Anadolu kıyılarındaki Hellen devlet yönetimlerinde *demokratia* taraftarları desteklenmiş, buralar Pers devletine ödenen vergiden muaf kılınmıştır. Anadolu’daki en güçlü direniş, Perslerin Karia satraplığının başkenti olan Halikarnassos’ta yaşanmıştır. Bu direniş bastırıldıktan sonra Likya, Kilikya, Pamphylia, Pisidya ve Phrigya hakimiyet altına alınmıştır. Ele geçirilen yerlerdeki tiranlar ya da Pers yöneticiler ortadan kaldırılmış, Makedonlar “satrap” ünvanıyla yönetim görevini üstlenmişlerdir.

Aleksandros İÖ 333 yılı ilkbaharında Gordion’dan ayrılıp Ankyra’ya geçmiş, burada Paphlagonya’dan gelen elçilerin kendine bildirdikleri bağlılıklarını kabul etmiştir. Ardından Kappadokia’ya geçmiş, güneye Kilikya’da Tarsus’a ulaşmıştır. Bu sırada III. Dareios’un ordusu Babil’den Kilikya’ya doğru yola çıkmıştır. İki ordunun İÖ 333 yılıda, İssos (Yumurtalık) körfezinin üst kesiminde, Pindaros Çayı kenarında yaptığı savaşın sonunda Pers ordusu büyük bir yenilgiye uğramıştır.

İssos’daki savaşta kazanılan zaferinin ardından Aleksandros Asya’nın içlerine yönelmiştir. Persepolis’i talan etmeden evvel, arkasından saldıracak Pers kuvvetleri bırakmaz istemez. Bu nedenle Fenike kıyıları boyunca güneye doğru ilerleyip oradan Mısır’a geçmiştir. İÖ 332 yılının son aylarında Mısır hiçbir direnç göstermeden Aleksandros’un ordusuna teslim olmuştur.

III. Aleksandros, daha sonra Mezopotamya’ya yönelmiştir. Makedon orduları ve Pers orduları Musul’un Gaugamela Ovası’nda İÖ 331 yılında son kez savaşa tutuşmuşlardır. III. Dareios bu savaşta ordusunun başında olsa da Persler yenik düşmüş ve Pers ordusu artık bir daha toparlanamayacak duruma gelmiştir. Dareios savaş alanından kaçmayı başarsa da daha sonra yakalanıp öldürülmüştür. Makedon orduları Gaugamela Savaşı’nın ardından Babil, daha sonra ise Pers İmparatorluğu’nun başlıca merkezlerinden Susa, Persepolis ve Pasargad’ı işgal etmiş, Kserkses’in Hellas’ta yapmış olduğu yıkıma ve Atina akropolünün yakılmasına karşılık, Persepolis sarayını ateşe vermiştir. Pasargad’a ise daha iyi davranmıştır. Anıtlara, özellikle Büyük Kyros’a ait mezara dokunulmamıştır. Pers devlet sistemini bozmadan yürütmeye çalışan Makedonya kralı, artık Asya’nın yeni kralıdır.