**Roma’nın Akdeniz Egemenliği ve Cumhuriyet’in Sonu**

Roma’nın tüm İtalya’da egemenliği ele geçirmesi ve devamında Batı Akdeniz ticaretine ortak olması, onu, aslen bir Fenike kolonisi olan Kartaca Devleti ile karşı karşıya getirmişti. İÖ 264–241 yılları arasında yapılan I. Kartaca Savaşı’nın sonunda, Batı Sicilya ilk Roma eyaleti olmuştu. Ardından İÖ 238 yılında Sardinya ve Korsika Adaları da Roma eyaleti olarak ilan edilmiştir.

Daha sonra Kartacalılar ile İÖ 218-201 yılları arasında ikinci defa savaşılmıştır. Bu savaşta Kartaca komutanı Hannibal, büyük bir ordu ile İspanya’dan yola çıkarak Alpler üzerinden İtalya’ya girmiştir. Bu savaşın ardından Kartacalılar, savaş filosunu Roma’ya teslim etmiş ve artık güçlü siyasal varlıklarını yitirmişlerdir. Ayrıca Hispania da Roma eyaleti olarak düzenlenmiştir.

Roma’nın bundan sonraki hedefi, Kartaca Savaşları sırasında Kartacalılara destek vermiş olan Makedonya idi. İÖ 197 yılında, Romalılar Thessalia’da Makedonları yendiler. Devam eden süreçte, Romalılar ile Hellenistik krallar arasında farklı savaşlar da vuku bulurken İÖ168’de Güney Makedonya’daki Pydna Savaşı sonunda Roma, bu bölgeye de egemen oldu. İÖ 146 yılında Makedonia eyaletini kurdu.

Bu süreçte Kartaca Devleti tekrar dirilip Roma’ya saldırmaya kalktıysa da Roma tümüyle Kartaca’yı ortadan kaldırmıştı ve burada İÖ 146 yılında Afrika eyaletini kurmuştu. İÖ 133 yılında Pergamon Krallığı’nın son kralı olan III. Attalos’un, krallığını Roma’ya miras bırakmasıyla Pergamon Krallığı topraklarında Roma’nın Asya eyaleti kurulmuştu. Sonuçta Roma, Mısır dışında Doğu Akdeniz’e egemen konuma yükselmişti.

Roma Devleti’nin sınırlarını bu denli genişletmesi toplumsal bunalımlara neden olacaktı. Öyle ki, Roma Tarihi’nde Roma’nın Asya Eyaleti’nin kurulduğu yıl olan İÖ 133 yılından itibaren 30 yılına dek geçen süre, iç savaşlar dönemi olarak geçecekti.

Sürekli savaşlarla topraksız hale gelen çiftçilerin desteklenmesi için önce İÖ 133 yılında Tiberius Gracchus halk tribunu seçilerek bir toprak reformu öönerdi. Tek kişinin elinde toplanmış olan büyük çiftliklerin, *latifundia*’ların bölünerek topraksız halka dağıtılmasını sağladı. Yaşanan iç savaşlar neticesinde öldürüldü ancak ardından kardeşi Gaius Gracchus İÖ 123-121 yılları arasında aynı göreve getirildi. Aynı politikaları izlemesi, aynı sonu yaşamasına neden oldu. *Senatus*, onların ölümüyle gücü tekrar kendinde toplamıştır.

Roma ordusu sürekli savaşlarla zayıflayınca İÖ 104 yılında halkçı Marius’un önerisiyle orduda sistem değişikliğine gidilmişti. Uzun savaşlarla topraklarından olan çiftçiler yerine artık Roma ordusu, profesyonel maaşlı askerlerden oluşacaktır. Bu dönemden itibaren artık Roma’da komutanlar egemenliği başlayacaktır.

Oligarşi taraftarları ile halkçı kesim arasında bitmek bilmeyen çatışmalar, *senaus*’un Sulla’yı diktatörlüğe getirmesiyle sonuçlanmıştır. İÖ 82–79 yılları arası Sulla, askeri bir diktatörlükle suları dindirmeyi denemiştir. Bu dönemde, Roma iç politikasında güçler dengesi büyük oranda *senatus* lehine değişmiş ve bu durum Roma Cumhuriyeti’nin sonunu hazırlamıştır.

Sulla’nın görevden çekilmesinin ardından senatus, yetkileri Pompeius’a devretmiştir. Pompeius, İÖ 67 ve 64 yılları arasında önce korsanlara, ardından Anadolu’da Roma’yı çok yormuş olan Mithridates’e karşı önemli başarılar kazanmıştır. Daha sonra Pompeius, *senatus* karşısında güç birliği oluşturmak için İÖ 60 yılında Crassus ve Caesar ile 1. Triumvirlik’i kurmuştur.

Bu güç birliğinin ortaklarından Crassus, İÖ 53 yılında Parthlar’a karşı savaşırken hayatını kaybedince Pompeius ile Caesar arasında güç savaşları başlamıştır. Bu arada Gallia’da yedi yıl boyunca savaşan ve bu topraklarda büyük zenginlik edinen Caesar da kendisini büyük bir ordu edinmişti. Dönüşünde Roma’da *consul* olmak talebi olumlu karşılanmamış, ardından İÖ 48’de Thessalia’da Pompeius ile savaşmış ve onu öldürmüştür.

İÖ46–44 arası, Caesar’ın diktatörlük yıllarıdır. Bu dönemde devleti yeniden düzenlemiş ve Roma’da neredeyse bir kralın konumunu kazanmıştır. İÖ 44 yılında *senatus* binasında Cumhuriyetçilerin düzenlediği bir komplo sonucu öldürülmüştür.

İÖ 43 yılında Octavianus, Antonius ve Lepidus II. Triumvirlik’i kurmuşlarsa da bu güç birliğinin sonu da iktidar yarışına dönüşmüştür ve İÖ 36 yılında ittifak bozulmuştur. Antonius, Hellenistik Mısır kraliçesi Kleopatra ile evlenmiş, Octavianus ise *senatus*’u ve Roma halkını ona karşı kışkırtarak İÖ 31 yılı *consul*’ü seçilmiştir. Sonuçta *senatus*, Antonius’a savaş ilan etmiş, ordular Adriyatik kıyısındaki Aktium Savaşı’nda karşı karşıya gelmiş ancak kaybedeceğini anlayan Antonius Aleksandria’ya kaçmıştır. Onu takip eden Octavianus Mısır’a gelmiş ve Aleksandria’yı kuşatmıştır. Antonius’u öldürmesinin ve bölgeyi ele geçirmesinin ardından Octavianus, Akdeniz’in hakimi olarak Roma’ya dönmüştür.

**Kaynaklar:**

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.

Mary Beard, *SPQR-Antik Roma Tarihi*, (çev. İrem Sağlamer) Pegasus Yayınevi, İstanbul, 2018.

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

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