**Eski Babil Devleti**

 Bir devre adını veren Eski Babil devletine I. Babil hanedanı da denilmektedir. III. Ur hanedanını yıkan Amurru göçlerinden yaklaşık bir asır sonra Babil’de iktidarı ele geçiren Doğu Kenanlı Sumu-abum Güney Mezopotamya’daki hâkimiyet mücadelesine girişmiştir. Asur devletinin kurucu kralı İli-šuma ile çağdaş olan Sumu-abum hemen devletin sınırlarını genişletme gayretine girmiştir. Bu tarihlerde çok güçlü olmasına rağmen İsin devletine vergi vermeyi reddeden kral, muhtemelen akınları önlemek için memleketin güneyinde istihkâmlar yaptırmış, kuzey doğusundaki Kazallu ve Anšan ile savaşarak ülkesini genişletmiştir. Ayrıca Dilbat ve Kiš şehirlerini ele geçirmiş, tapınak inşalarına da önem vermiştir.

 Sumu-abum’un yerine bir ordu komutanı olan ve yine Doğu Kenanca ad taşıyan Sumulael geçmiştir. Fetihlerden çok ülkenin imarı için çalışan kral özellikle su kanallarının çalışır halde kalmasını sağlamış ve bunun için eski kanalları onarmanın yanında yeni kanallar açtırmıştır. Sumulael Sumu-abum’un oğlu değildir ve kendisinden sonra gelen krallar tarafından hanedanın atası olarak kabul edilir. Kiš kralı Siqlānum’a ait bir belgede “Sumu-abum’un Dēr şehrine götürüldüğü yıl” ifadesi geçmektedir. Bu, Babil’de bir iktidar mücadelesi olduğunu ve bu mücadeleyi Sumu-abum’un kaybettiğini ortaya koyan bir ifadedir.

 Sumulael kral olur olmaz, muhtemelen bağımsızlıklarını ilan eden Kiš ve Kazallu şehirlerine sefer yapmış, Kiš şehrini yıkmış, Kazallu idarecisini ise şehirden çıkarmıştır. Daha sonraki yıllarda toparlanıp tekrar ortaya çıkan Kazallu kralı Yahzir-il mağlup edilmiş ve öldürülmüştür. Daha sonra Sumulael Barzi şehrine girmiş, orayı kendisine bağlamıştır. Son yıllarına doğru Kiš şehri yeniden güçlenerek ayaklanmış ve Larsa kralı Sin-iddinam’ın yardımı ile Sumulael’i yenmiştir. Ancak kral yılmamış ve kısa sürede toparlanmıştır. Uruk’ta yapılan kazılarda Uruk kralı Sin-kašid’in saray buluntuları içinde Sumulael’in kızı Šullurtum’a ait bir mühür bulunmuştur. Bu belge kralın, kızını komşu Uruk’a gelin olarak verdiğini ve muhtemelen onun desteğini gördüğünü ortaya koymaktadır. Askerî faaliyetlerinin yanında dinî faaliyetlerde de bulunmuş ve milli tanrısı Ṣarpanitu ile Sumer tanrıları İnanna ve Nanna’nın heykellerini yaptırmıştır.

 Sumulael’den sonra oğlu Sabium, yıl adlarından öğrendiğimiz kadarıyla, 36 yıl boyunca huzur ve barış içinde krallık yapmıştır.

 Daha sonra başa geçen Apil-Sin’in krallık dönemi de huzurlu ve kültürel çalışmalarla geçmiştir. Bu kral da hem milli tanrılarına hem de Sumer tanrılarına gereken saygıyı göstermiş ve onlar adına adaklarda bulunmuştur.

 Apil-Sin’den sonra I. Babil devletinin başına Sin-muballit geçmiştir. Larsa kralı Rim-Sin ile çağdaş olan bu kral zamanında Babil ile Larsa arasındaki mücadele iyice artmıştır. Rim-Sin’in yayılmacı politikasına karşı Uruk şehri ile ittifak kurulmuş ancak Rim-Sin’in Uruk’u ele geçirmesi önlenememiştir.

 Sin-muballit’ten sonra yine Doğu Kenanca isim taşıyan Büyük tarihî şahsiyet Hammurabi tahta çıkmıştır. Bu zamanda Larsa’da Rim-Sin, Asur’da I. Šamši-Adad, ve Ešnunna’da II. İbal-piel kral idi. Eski Babil devletinin 11 kralından altıncısı ve bir kanun koyucu olan Hammurabi hem Mezopotamya’nın küçük büyük şehirlerini birer birer zapt ederek Sumer ve Akad ülkelerini birleştirip merkezî bir idare kurmuş hem de ülkesinde yürürlükte olan kanunları derleyip bunlar üzerinde reformlar yaparak yeni bir kanun ortaya koymuştur. Babil bu dönemde en parlak zamanını yaşamış ve Mezopotamya tarihinin başka hiçbir döneminde bu dönemdeki kadar önemli rol oynamamış ve önderlik yapmamıştır. Hammurabi’yi büyük bir fatih, devlet adamı, kanun koyucu ve merkezi bir devlet kurucusu özellikleri yanında merkezi bir din meydana getiren şahsiyet olarak da tanımlamak mümkündür. Koyduğu kanunla memleketindeki sosyal dengesizliklere ve haksızlıklara son verecek reformlar yapmıştır. Diorit taşına yazılmış ve stel görünümündeki kanun sağlam olarak Elam’ın başkenti Susa’da bulunmuştur. Buluntulardan dublikatının da olduğu anlaşılmıştır. Stelin en üst kısmında adalet ve güneş tanrısı olan Šamaš taht üzerinde oturmaktadır ve onun önünde dua eder şekilde duran Hammurabi’ye kanunları verirken tasvir edilmiştir. Kanun maddeleri Šamaš ve Hammurabi’nin altına gelecek şekilde anıta çepeçevre yazılmıştır. Bu önemli belgenin Elamlıların Babil’i istilası sırasında ganimet olarak Susa’ya götürülmüş olması muhtemeldir. Hammurabi bu büyük icraatı ile ülkesinde iyi bir otorite sağlamış ve şehirlerinde yaşayan farklı etnik kökenli halkları kaynaştırmayı başarmıştır. Bu suretle, ülkedeki en önemli sosyal yarayı saran kral idaresinin ilk 28 yılı boyunca ülkesini barış ve zenginliğin sembolü haline getirmiş ayrıca kültür ve tarım alanlarını da geliştirmek için çaba harcamıştır.

 Hammurabi’nin 30. yılına doğru Güney Mezopotamya’da iki blok oluşmuştur. Babil, Mari ve Yamhad ile Elam, Larsa, Ešnunna ve Asur.

 Larsa kralı Zimri-lim’in önderliğinde hareket eden devletler Hammurabi’ye karşı harekete geçmiş, durumu dikkatle izleyen Hammurabi Mari kralı Zimri-lim’den yardım istemek zorunda kalmıştır. Zimri-lim’in maiyetindekilere yardım çağrısı yaptığı ve kendisine bağlı İbal-İl adlı bey “Rim-Sin’e karşı savaşa giderken Ešnunnalı adam benimle işbirliği yaptı” demektedir. Bu ifade Ešnunna’nın karşı tarafı desteklediği sonucunu ortaya koymaktadır. Hammurabi Rim-Sin’e saldırmış ve onu Yamutbal ülkesine sığınmak zorunda bırakmış ancak buraya da girerek burasını ve Rim-Sin’i yenerek Larsa hanedanına son vermiştir. Yamutbal’in eserlerini ve tanrı heykellerini Larsa’ya tayin ettiği Sin-iddinam’a göndermiş ve emniyet içinde ayrılacak özel yerlerine koymasını emretmiştir. Bu zaferin ardından ittifakın diğer şehirleri de paylarını almışlardır. Yaptum-imit’in İšup-yahat’a gönderdiği bir mektup bu konuya açıklık getirmektedir. Daha sonra Mari ile Babil’in araları açılmış, Ešnunna ile Mari ise dost hale gelmiştir. Bu işbirliği Hammurabi’nin hoşuna gitmemiş ve yıl listelerindeki bilgilere göre 35. yılında Mari şehrini yıkmıştır. Zimri-lim Babil ordusuna tek başına karşı koyamamış, Yamhat’ta kral olan Yahdun-lim de kendisine yardım etmemiştir. Bir mektuptan Yahdun-lim’in Zimri-lim’e kızdığı ve Mari’ye gelecek buğdaylara el koyduğu anlaşılmaktadır.