**Makedon Krallığı’nın Dünya İmparatorluğuna Yükselişi**

Makedonya, uzun süren bir iç karışıklık döneminden sonra tahta çıkan Amyntas’ın oğlu II. Philippos (İÖ 359-336) döneminde güçlü bir devlet haline gelmiştir. Philippos, henüz görevinin başlangıcında verimli toprakları ve maden yatakları bulunan Amphipolis'i ele geçirmiş ve Trakya boyunca hızlı bir ilerleyişe geçmişti. Sınırlarını denize dek genişletmiş ve bölgelerde güvenliği sağlamak için koloniler kurmuştu. Genişleyen sınırlar, deniz ticareti sayesinde Makedonya’nın kalkınmasını sağlamıştı.

Özellikle Atina, Makedon Krallığı’nın bu ilerleyişine hızla tepki verse de Orta Hellas’da gelişen olaylar, Philippos’u Hellenlerin içine çekmiştir. Onun bu denli Hellen dünyasının içinde olmasına karşı Atina ve Thebai, güçlerini birleştirmişler ve Makedonya ordusu ile İÖ 338 yılında Khaironeia’da savaşa tutuşmuşlardır. Savaşın galibi Makedon tarafının lideri II. Philippos, savaş sonunda izlediği politika ile yeni bir çağ başlatacak olan siyasi gelişmelerin ilk adımını atmış ve tüm Hellen devletlerinin temsilcilerini Korinthos’a görüşmeye davet etmiştir.

Bu toplantının sonunda Makedonya kralının önderliğinde genel barışı sağlamak için bir plan oluşturulmuş, askeri ittifak yapma kararı çıkmıştır. Bu ittifaka taraf olan devletler, ortak konsey toplantıları ile dış politikada birleşeceklerdir. Ortak Konsey’den Batı Anadolu’daki Hellen *polis*’lerini Pers egemenliğinden kurtarmak ve Kserkses’in geçmişte Hellas’da neden olduğu yıkımların öcünü almak için ortak düşmanları Perslere karşı savaş yapma kararı alınmıştır. Philippos, İÖ 336 yılında komutanlarını Anadolu’ya göndererek savaşı resmen başlatmıştır. Ancak bu süreçte bir suikasta uğrayarak hayatını kaybetmiştir.

Ardından göreve gelen oğlu III. Aleksandros, babasından aldığı görevi sürdürmüştür. İÖ 334 yılına kadar kendine karşı yapılan ayaklanmaları bastırmış, ardından Hellespontos üzerinden Pers egemenlik coğrafyasına geçmiştir. İÖ 334 yılında Pers satraplarının kontrolündeki ordularla Granikos’da savaşmış, bu savaştaki galibiyetinin ardından hızla güneye inmeye başlamıştır.

Geçtiği coğrafyalarda Hellen *polis*’lerini kendi tarafında tutmak yönünde bir diplomasi izlerken Pers halkları tarafından da büyük direnişle karşılanmamıştır. Örneğin Sardes kolay teslim olmuştur. Miletos’da özellikle donanma gününe karşı büyük direniş gösterilse de Miletos kontrol edilebilmiş ve tüm diğer Hellen *polis*’lerine karşı olduğu gibi buranın yönetiminde de *demokratia* taraftarlarını desteklemiş, bağımsızlık ve otonomi vaatlerini sürdürmüştür.

Ionia’nın ardından Karia, Lykia, Pamphylia, Pisidia, Phrygia, Galatia, Kililia boyunca Küçük Asya coğrafyasını aşmıştır. En büyük direnişle karşılaştığı yer, Karia’da Halikarnassos olmuştur. Kilikia’dan güneye yöneldiği yerde, Issos’da Pers Ordusu ile İÖ 333 yılında savaşmış ve burada Pers ordusunu yenmesiyle Mezopotamya’nın yolu açılmıştır.

Ancak Mezopotamaya’ya yönelmeden evvel, Pers egemenlik coğrafyasında olan Mısır’ı da kontrol altına almak için önce güney batıya yönelmiştir. Mısır’a dek olan Fenike coğrafyası, güneyinde Gazze ele geçirildikten sonra İÖ 332 yılında Mısır’a girmiştir.

Mısır’da din üzerinden izlediği diplomasi ve Aleksandria *polis*’ini kurması ile bölge halklarının kaynaştırılması ve toplumların hellenize edilmesi ilerleyen seferlerinde de sürecektir. İlerleyen seferleri boyunca da kuracağı yeni *polis*’ler ve buralara yerleştirdiği Hellen halkları ile batı geleneklerinin doğulu halklara aktarılması ve toplumların kaynaştırılması hedeflenmiştir.

Mısır’ın ardından İÖ 331 yılında Babil’e girmiştir. Mezopotamya’da Erbil yöresindeki Gaugamela Ovası’nda Pers orduları ile tekrar savaşa tutuşmuş ve bu savaşın ardından kendini “Asya’nın kralı” olarak ilan etmiştir.

Artık Pers İmparatorluğu’nun başkentlerini tek tekele geçirmeye başlamıştı. Susa, Persepolis, Ektebana saraylarını ele geçirdi. Hellen devletleri ile seferlerinin başlangıçtaki hedefini gerçekleştirmek, yani Ksekses’in Hellas’da neden olduğu yıkımların öcünü almak için Persepolis’deki sarayı yakıp yıktı. Artık Hellenlerin öç seferi bitmişti ve Hellen orduları terhis edilmeye başlanmıştı.

İÖ 327-325 yıllarında Doğu’ya Indos Nehri’ne dek ilerleyen seferlerini gerçekleştirir. Hellen kültürünün yayılım coğrafyasını en uzak noktalara dek taşıdıktan sonra, artık zorlu iklim koşullarından askerlerinin de yılmasıyla Babil’e dönüş yolculuğu başlar. Döndükten kısa süre sonra İÖ 323 yılında, 33 yaşında Babil’de hayatını kaybeder.

**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.