**Pers Devleti ve Pers Savaşları**

Günümüz İran havzasında İÖ 6. yüzyılın ortalarında, Perslerin ilk kralı “Büyük” lakaplı Kyros (İÖ 559-529) Med devletine son vererek, bir saray darbesiyle tüm Med topraklarının yeni egemeni oldu ve bu dönemden itibaren Pers Akhaimenid soyunun krallık dönemi başlamış oldu. Kyros egemenliğinde Babil coğrafyası, Sardeis ele geçirildi. Bu süreçte Anadolu 200 yıl sürecek olan Pers egemenliğine girdi ve Kyros öldüğü vakit, Pers krallığını İÖ 6. yüzyılda Önasya'nın en büyük gücü yapmıştı.

Pers Devleti, Kambyses’in kısa süren krallığının ardından Dareios (İÖ 522-486) döneminde yükselişini sürdürdü. Kral Yolu gibi büyük bir ticaret ve haberleşme ağının da katkılarıyla ve satraplıklardan edinilen yüklü vergiler sayesinde güçleri doruk noktasına ulaşmıştı. İşte bu zenginlik içinde Persler Hellas’a yönelmeye başlamışlardı.

İÖ 6. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu da Pers kontrolündeydi ve bu süreçte bölgede bulunan Hellen *polis*’lerinde Pers destekli tiranlar dönemi yaşanmaktaydı. Perslerin bu çıkarlarına hizmet eden tiranlar, aynı zamanda onlardan aldıkları desteklerle kendi konumlarını da güvenceye alıyorlardı. Pers yöneticilerinin üzerindeki baskılarının yanı sıra bölgedeki Pers egemenliği, kıyı *polis*’lerin ticaret alanını da daraltmıştı. Siyasi ve ekonomik bunalımlar, isyan hareketleri ile sonuçlandı.

İÖ 499 yılında kıyı Hellen *polis*’leri, Miletoslu Aristagoras, önderliğinde isyan hareketlerini başlattılar. Yönetimde olan tiranlar kovularak, *isonomia* yani yasalar karşısında eşitlik ilkesi benimsendi. Demokratik yönetimlere yönelen bu girişim, etkilerini anakara Hellen Devletlerinde de gösterecekti. Önceleri Pers Devleti yaşanan gelişmeleri hafife aldığından dolayı, Hellenler hareket alanı buldular ve isyan hareketleri yankı uyandıracak sonuçlar verdi. Atina ve Eretria’nın desteğini sağlayan bölge *polis*’leri, içinde Pers satrabının oturduğu Sardeis sarayını yakılıp yıktılar. Pers kuvvetleri önce İÖ 494 yılında bu isyanları bastırdılar. Ancak yaşananlar, Hellas’a yönelen öç seferlerinin nedeni olacaktı ve İÖ 492-449 yılları arasında Hellenler ile Persler’in savaşları başlamış oluyordu.

Persler önce kuzeyden girdiler Hellas’a. İÖ 492 yılında Trakya’da kontrolü sağladıktan sonra Attika’nın kuzeyinde bulunan Maraton Ovası’nda Hellen orduları ile karşılaştılar. İÖ 492 yılında Atina’nın Marathon’da kazandığı galibiyet Hellen dünyasında yankı uyandırdı. Marathon Savaşı’ndan 10 yıl sonra bu defa Artemision ve Thermopylai mevzilerinde saldırdı Persler Hellen ordularına. Thermopylai ve Artemision'da mevzilenen karada Sparta, denizde Atina güçleri Perslere direnemediler ve Atina donanması Salamis'e çekildi.

İÖ 480 yılındaki Salamis Savaşında Pers komutanı, kral Kserkses idi. Pers orduları bu süreçte Sardeis sarayının yakılıp yıkılmasının öcünü, Atina’yı talan ederek aldılar. Salamis Körfezi’ne çekilen Hellen orduları Themistokles’in savaş stratejisi ile Pers donanmasını burada kıstırdılar ve galibiyeti kazandılar.

Artık Pers kralı Kserkses sarayına dönmüş ve komutayı Mardonios’a teslim etmişti. İÖ 479 yılında Plataia Savaşı’nda Hellas’tan Pers kara ordusu atılmıştı. Ardından Ephesos’un güneyindeki Mykale Burnu’nda yapılan donanma savaşında ise Pers orduları güneye püskürtülmüştü.

Artık saldıran taraf Hellen kuvvetleriydi. Bu süreçte Hellen devletleri, Atina liderliğinde dış politikada birleşerek bir ittifak anlaşması yapmışlardı. İÖ 478/477 tarihinde Atinalı politikacı Aristeides’in önderliğinde kurulan Attika-Delos Deniz Birliği, üye devletlerin temsilcilerinden oluşan ortak meclisi ve yasaları ile kendi siyasi bünyesini oluşturmuştu. Delos Adasında ortak hazine ile Perslere karşı yapılacak olan savaşlar için ortak bütçe de oluşturulmuştu.

Ortak politikalardan güç bulan ve Ege sağladığı güvenli ticaret alanı ile hızla gelişen Hellen kuvvetleri, güneye yönelerek Pers ordularını tamamen bölgeden çıkarmak üzerine saldırıya geçtiler.

Önce, Anadolu’nun Akdeniz kıyılarında, Eurymedon Irmağı civarında mevzilenmiş olan Pers donanması bozguna uğratıldı. Ardından Atina, birlik bünyesinden de aldığı güç ile Mısır’a dek inerek Pers Devletinin karşı karşıya kaldığı Mısır isyanında Mısır kuvvetlerine destek verdi. Ancak istediğini alamamasının ardından Pers Devleti ile barış anlaşması yaptı. İÖ 449 yılında yapılmış olan Kallias Barışı ile Pers Savaşları son bulmuş oluyordu.

Bu savaşların son bulması, ticaretin gelişmesini desteklemiş ve ayrıca Atina’nın Hellen devletlerine karşı izlediği siyasete odaklanmasına yol açmıştı. Atina artık Hellen devletlerine karşı izlediği dayatmacı politikalarla Hellen devletler arası düzen üzerinde derin etkiler bırakacak yeni savaşların çıkmasına neden olacaktı.

**Kaynaklar:**

Arif Müfid Mansel, *Ege ve Yunan Tarihi*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999.

Bülent İplikçioğlu, *Eskibatı Tarihi I: Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya*, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1997.

Bülent İplikçioğlu, *Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları*, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.

Charles Freeman, *Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları*, (çev. Suat Kemal Angı) Dost Kitabevi, Ankara, 2003.

Oğuz Tekin, *Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.

Umberto Eco (ed.), *Antik Yunan,* (çev. Leyla Tonguç Basmacı) Alfa Yayınları, İstanbul, 2012.

V. Diakov, S. Kovalev, *İlkçağ Tarihi*- Cilt 1-2, Yordam Kitap, İstanbul, 2008.