**Roma İmparatorluğu Principatus Dönemi**

Caesar’ın yeğeni ve yasal mirasçısı olan Octavius, Aktium zaferi ile Mısır’daki son Hellenistik krallığa da son verip Roma’ya dönmesinin ardından *senatus* tarafından tüm askeri gücün başkomutanı anlamına gelen *imperator* unvanı ile onurlandırılmıştı. Aynı zamanda yine *sentaus’*un onurlandırmasıyla *augustus* yani kutsal unvanını da taşımaya başlamıştı. Octavius zaman içinde Augustus unvanı ile anılmaya başlamıştı ve hatta bu unvan daha sonraki Roma imparatorları tarafından da kullanılmıştı.

Tüm devlet güçlerini elinde toplayan Augustus’un uyguladığı yeni yönetim biçimine *princeps* (birinci kişi) sözcüğünden türemiş *Principatus* (birinci kişinin yönetimi) adı verilmişti. Aslında monarşiyi temsil edecek olan bu yönetim, *Principatus* adıyla cumhuriyetçiler için dahi daha kabul edilebilir bir çerçeve kazanmıştı. Buna göre, *Principatus* adı, *princeps*’e yani cumhuriyet yönetimindeki bir numaralı yurttaşa işaret eder görünüyordu. Augustus’un kendisi de, bu görevi üstlendikten sonra saraylarda yaşamamıştı.

*Princeps*, en önde gelen yurttaş olarak *senatus* tarafından seçiliyordu. Tüm yasama ve yargı yetkisine sahipti. Ayrıca başkomutan olarak kullandığı yetkilerinin yanı sıra kendisine bağlanan eyaletleri yönetmek, halk meclislerine başkanlık etmek, savaş ilan etmek, barış anlaşması yapmak, yurttaşlık hakkı tanımak, din işlerini yönetmek gibi devlet yönetiminin en önemli yetkileri *princeps*’te toplanmıştı. Diğer taraftan cumhuriyetin eski kurumları, biçimsel de olsa yaşamaya devam ediyordu. Ancak artık halk meclisleri, memurları *princeps*’in teklifi üzerine seçiyordu.

Augustus, İÖ 27–25 yılları arasında eyaletleri yeniden düzenledi. Askeri birlik barındırmayan, güvenliği sağlanmış iç eyaletleri *senatus*’a bağladı. Bu eyaletlerin yönetimine *proconsul’*ler atanmıştı. Lejyon barındıran, Hispania, Gallia, Cilicia, Kıbrıs, Syria gibi sınır eyaletlerini ise kendisine bağladı. *Princeps*’in tayiniyle görevlendirilen bir *legatus* tarafından yönetilen bu eyaletlerin gelirleri, imparatorun özel hazinesine aktarılıyordu. Bu şekilde *princeps* ve *senatus* arasında iktidarın paylaştırıldığı görüntüsü sağlanmıştı.

Augustus, halkı da cömert tahıl yardımları ve görkemli oyunlarla hoşnut tutmuştu. Yönetim ve vergi sistemlerinin değişikliklere uğratılması ile, o zamana değin Roma yönetimi tarafından acımasızca sömürülen eyaletler gelişme imkanı bulmuştu. Augustus, tüm askeri güçlerin komutanı olarak orduya yeni bir düzenleme getirmişti. Artık asker olan kişi ile yirmi yıllık sözleşme yapılacak ve bu kişi tamamen komutanlığın buyruğu altına girmiş olacaktı. Böylece Roma'nın ilk sürekli ve düzenli ordusu kurulmuş oluyordu. Ayrıca askere emeklilik ödeneği de sağlanmış oluyordu.

Ordu başkentten uzakta, sınırlarda bulunuyordu. Bu nedenle Augustus Roma'da kendisi için bir muhafız alayı oluşturmuştu. Komutanı *praetor* *prefectus* olan muhafız alayının görevi, sarayı ve imparatoru korumaktı. Roma artık Akdeniz'in iki kıyısı boyunca uzanıyordu ve 20 kadar eyaletten oluşuyordu. Sağlanan barış ortamı, *pax romana*, gelişen ticaret ortamı ve emperyal yayılmaya da hizmet etmekteydi. Doğuda halen Parthlara, batıda Cermen halklarına henüz boyun eğdirilememişti.

Augustus, Caesar gibi Iulius soyundandı. Kendi varisini Tiberius olarak belirdi (İS 14-37) Bu nedenle bir dönem (İÖ 27- İS 68) Iulius-Claudius Hanedanı olarak tanımlanır. Tiberius'un önderliğinde Germen uluslarına boyun eğdirildi, Germania eyaleti kuruldu. Flaviuslar Hanedanı zamanında (İS 69–96) Filistin’deki Yahudi isyanı bastırıldı. Eyalet kökenli Traianus (İS 98–117), Roma Devleti’ni en geniş sınırlarına ulaştırdı. Antoninuslar Hanedanı İS 138–192 arasında hüküm sürdü ve bu süreçte sınırlardaki barbar saldırıları ile mücadele edildi. İS 193–235 arası Severuslar Hanedanı hüküm sürdü. Bu süreçte Caracalla İS 212 yılında çıkarttığı bir ferman ile imparatorluk sınırları içindeki tüm özgür kadın ve erkeklere Roma yurttaşı olma hakkı tanıdı.

Bundan sonra imparatorlukta yaşanan askeri anarşi dönemi, ekonomik bunalım ve siyasi çalkantılar sürdü. İÖ 284-305 yılları arasında imparator Diocletianus, geniş kapsamlı reformları ile yönetime yeni bir düzen getirecekti.

**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.