**Larsa Devleti (Tel Sakara)**

 Doğu Kenanlılardan, Naplānum tarafından İsin devletinden kısa bir süre önce kurulmuştur. Bu devlette de Sumerlilerle Samiler bir arada yaşamışlardır.

 Naplānum’dan sonra başa geçen Emisum, Samium ve Zabaya’nın krallıkları hakkında fazla bilgi yoktur. Zabaya’nın Larsa’daki Šamaš tapınağını yeniden yaptırdığı kaydedilmiştir.

 Daha sonra başa geçen Gungunum Zabaya’nın kardeşidir ve bazı kültür tarihçilerine göre krallığın gerçek kurucusudur. İlk yıllarında Basimi ve Anšan’a seferler yaptıktan sonra Šamaš tarafından ödüllendirilip başrahipliğe atandığı belirtilmiştir. Bu süre zarfında mabetlerde hizmet etmiş ve ziraata önem vererek Anni-padda ve İmgur-Sin kanallarını kazdırmış, ayrıca çeşitli tapınaklar inşa ettirmiştir. Gungunum Larsa krallığını genişletmiş ve Susa’ya karşı sefere çıkmıştır. Nitekim yıl adlarından birini içeren bir tablet bu şehirde bulunmuştur. Bu kralın Nippur’u denetlemiş olması da ihtimal dâhilindedir. İdaresinin 8. yılında Ur şehrini zapt ederek daha önceki dönemlerden başlayan karlı Basra körfezi ticaretini ele geçirmiştir. Körfezdeki deniz ticareti Dilmun, Magan ve Meluha’dan geçiyordu. Dilmun büyük bir ihtimalle körfezin başındaki Feyleke ve Bahreyn adaları ile Suudi Arabistan’ın doğu kıyısından oluşuyordu. Magan’ın Umman olduğu, Meluhha’nın ise Haraffa veya İndus vadisi uygarlığına dahil olduğu kabul edilmektedir.

 III. Ur hanedanının çöküşünden sonra Gungunum ve iki ardılı zamnından kalma Ur tabletlerinde, eskiden bürokratik denetimler altında merkezileştirilen ticaretin bu dönemde, sağladıkları sermaye üstünden sabit bir kar alan varlıklı vatandaşların elinde bulunduğu kaydedilmektedir. Bu ticaretten tapınak ve saray için de vergi alınmakta idi. Tüccarlara, daha doğudan gelen malların aktarılmasının da yapıldığı asıl ticaret limanına izafeten ālik Dilmun da denilirdi. Mezopotamyalı tüccarların başlıca ticaret metaı bakırdı. Bir metinde Dilmun’dan 18 tonun üzerinde bakır alındığı kaydedilmiştir. Diğer ithal malları arasında altın, lapis-lazuli, boncuk, fildişi ve körfezin ünlü incileri olduğu belirlenen balıkgözü gibi lüks mallar vardı. Tüccarlar bunlara karşılık gümüş, yağ, dokuma ürünleri ve arpa ihraç ederlerdi.

 Gungunum güneyden İsin’e saldırırken öteki Amurru yöneticileri de Güney Mezopotamya’da Babil, Kiš, Kazallu, Amrad ve Malgium şehirlerini ele geçirdiler. Bu zamana ait Sippar’da bulunan bir tablette “Lipit-İštar’ın Amurrulu tarafından vurulduğu yıl” ifadesindeki Amurrulunun Gungunum olduğu kabul edilmiştir. Bu dönemde İsin kralının kardeşi Enanatum Ur şehrinde başrahiplik yapmaktaydı. Lipit-İštar’ın kardeşini bu görevden alması üzerine Enannatum Gungunum’dan yardım istemiş, bunu fırsat bilen Gungunum İsin’e saldırmış ve orayı kendine bağlayarak başına Ur-Ninurta’yı tayin etmiştir.

 Krallığının 22. yılında Dunum şehrine bir sefer düzenlemiş ve orayı tahrip etmiştir. Daha sonra ölene kadar tekrar dinî ve ziraî faaliyetlerine devam etmiştir.

 Gungunum’dan sonra Abi-sare başa geçmiştir. Zamanını daha çok barış içinde dinî ve ziraî işlerle geçiren bu kral babası tarafından İsin’e vekil olarak atanan Ur-Ninurta’nın ayaklanmasını bastırmış ve onu krallıktan azletmiştir.

 Daha sonra kral olan Sumuel zamanında, İsin’de Būr-Sin krallığını sürdürürken Babil’de Sumu-abum idaresinde yeni bir devlet kurulmuş ve güney Mezopotamya’daki hâkimiyet mücadelesine katılmıştır. Sumuel de dinî konularda hassasiyet göstermiştir. Akuz? ve Kazallu şehirlerine seferler yapmıştır. Šarrum-kīn kanalını kazdıran kral Pî-narātim şehrini zapt etmiş, 11. yılında ayaklanan Kiš şehrine karşı sefere çıkmıştır. 19. yılında Fırat kanalını kazdırmış, 22. yılında ayaklanan Kazallu’ya sefer düzenlemiştir. Bu seferden sonra tanrısı Nanna tarafından başrahiplik görevine getirildiği belirtilmektedir.

 Sumuel’den sonra Nūr-Adad kral olmuştur. Bu kral da dinî vecibelere hassasiyet göstermiş ve tanrısı Šamaš’a altın bir taht sunmuştur. Ülke güç bir duruma düşmüş ve halkı dağılmış olmasına rağmen bu durumu düzeltmiş, halkını tekrar yerlerine yerleştirerek Larsa krallığını esaretten kurtarmıştır.

 Nūr-Adad’tan sonra yerine oğlu Sin-iddinam geçmiştir. Kendisine ait belgelerde büyük bir üne sahip olduğu ve ülkesine parlak bir dönem yaşattığı belirtilmiştir. Dinî merkez Nippur’u elinde tutup şehre gerekli özeni göstermiştir. Maškan-šapir (Tel Abu Duwari) şehrini gözetiminde tutup gelişmesi için çaba sarf etmiştir. Ayrıca yaptığı tapınaklardan, kazdığı kanallardan, isyan eden çevredeki yerlerin yöneticilerini tanrısının yardımıyla yendiğinden hararetle bahsetmiştir.

 Daha sonra başa geçen Sin-eribam ve Sin-iqišam zamanında ülke zayıflamaya başlamıştır.

 Ṣilli-Adad zamanında, Dicle’nin doğusunda, Elam ile Larsa veya Ešnunna arasında Yamutbal adında küçük bir beylik bulunuyordu. Bu beyliğin başında Kudur-mabuk adında bir bey vardı. Kendisini Yamutbal’ın ve Amurruların babası olarak tanımlayan bu beyin oğulları Akadca, kızı ise Sumerce isim taşıyordu. Kralın kendi ismi ise Elamca idi. Bu karışım bu bölgedeki nüfusun etnolojisi hakkında bir fikir verdiği gibi sadece şahıs adlarına dayanarak etnik köken tespitinin de zorluğunu ortaya koyar.

 Kudur-mabuk, Larsa’nın Anšan’a yenilmesinden faydalanarak Larsa’yı İsin tehlikesinden kurtarmak bahanesiyle ele geçirmiş ve Ṣilli-Adad’ın yerine oğlu Warad-Sin’i Larsa’ya kral tayin etmiştir. Böylece Larsa’da bir hanedan değişikliği olmuş ve Larsa Elam’ın bir eyaleti gibi yönetilmeye başlanmıştır. Warad-Sin babasının da desteği ile barış ve huzur ortamında krallık yapmış, dinî vecibelerini yerine getirmiş ve restorasyonlar yapmıştır. Babasının yendiği ve kendisine karşı ayaklanan Kazallu ve Mutiabal (Yamutbal) ordularını yenmiştir. Ancak şehirleri tahrip etmemiş ve bir takım imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu kralın tanrı Sin’e büyük bir saygı ve sevgi gösterdiği anlaşılmaktadır. Ur şehrinde bulunan, Sumerli ve Akadlıların kullandığı Sin tapınağına kız kardeşini veya kızını entu baş rahibesi olarak ataması onun bu sevgisini göstermektedir. Kudur-mabuk ve oğlu Warad-Sin, Ur, Larsa, Zabalam, Maškan-šapir, Nippur ve diğer yerlerdeki tapınakları onarmışlardır.