**Kasitler (Orta Babil)**

Kasitlerin Siyasî tarihleri hakkında bilgi veren başlıca kaynaklar:

1) Kral Listesi: İki sütundan oluşan bu listenin ikinci sütununun 16. satırında 36 Kasit kralının 578 yıl 9 ay hüküm sürdüğü kaydedilmiştir. Kral listelerinin ikincisi Asur 14616 kral listesidir. Asur kaynaklı olan bu listede Asur krallarına karşılık gelen Babil kralları da zikredilmiştir.

2) Kral Kitabeleri: Kasit krallarından çok az sayıda kitabe kalmıştır. Bunlarda daha ziyade yeknesak ve kısa ifadeli çoğu Sumerce inşaat ve takdime yazıtlarıdır. Ulam-buriyaš’tan kalan bir gürz başı kitabesi ve Karaindaš’tan kalan üç inşaat kitabesi bir tarafa bırakılırsa Burna-buriyaš’a kadar bu türden bir vesika ele geçmemiştir. Burna-buriyaš ile kitabe yazıcılığı canlanmaya başlamıştır. En fazla yazıt bırakan kral Kurigalzu’dur. Kaštilyaš’tan sonra dinastinin sonuna kadarki zaman bu hususta son derece kısırdır.

3) Senkronistik Tarihler ve Kronikler (Karşılaştırmalı):

a) Asur kralı III. Adad-nirāri zamanında (810-782) yazılmış olup Asur devlet arşivinden faydalanılarak Babil’de çıkan hudut meselelerini halletmek ve barış akdinde istifade edilmek üzere kaleme alınmış olmakla birlikte güvenilir bir kaynak olduğu da kabul edilmektedir. Bu belgede Burna-buriyaš ile Zababa-šum-iddin arasında sekiz kralın adı zikredilmekte olup bunlarla çağdaş olan Asur kralları arasında yedi senkronistik elde edilmektedir.

b) BM 96152 (British Museum arşiv kod numarası) son kısmı: burada Eski Babil devleti krallarının komşuları ile mücadelelerine ait olan senkronik hadiselerden ve Šamši-ditana zamanında Hititlerin Babil’e akınından bahsedildikten sonra Ulam-buriyaš ve III. Agum’un Deniz Eli devletiyle mücadeleleri anlatılmıştır.

c) Babil P Kroniği: Bir Yeni Babil kopyası olan ve iyi korunmamış olarak ele geçen bu metinde Burna-buriyaš’ın ölümünden sonra Adad-šum-uṣur’a kadar geçen zaman zarfında Asur ve Babil’i ilgilendiren olaylardan bahsedilmiştir. Bu kroniğin Babil görüşüne göre kaleme alındığı, ifadelerden kolayca anlaşılmaktadır.

d) K 3992 Kroniği: Asurbanipal’in kütüphanesinde bulunmuş olup çok kötü ve noksan bir şekilde ele geçmiş olan bu vesikada III. Agum’un Deniz Eli ülkesine yaptığı seferden bahsedilmektedir.

4) Diğer Senkronik Belgeler: Amarna mektupları arasında 1-11 numaralı olanlardan Karaindaš ve I. Kadašman-harbe’nin III. Amenofis ile Kurigalzu ve II. Burna-buriyaš’ın ise IV. Amenofis ile çağdaş olduğunu ve iki devletin ilişkilerinin boyutlarını öğreniyoruz. Boğazköy’de bulunan KBo I, 10 mektubu Kadašman-turgu ve Kadašman-Enlil’in III. Hattušili ile hem zaman olduklarını göstermekte ve o devirde bu iki devletin ilişkilerini açıklayacak mahiyettedir. XIII. yy’dan itibaren Babil kralları ile yaptıkları mücadeleleri ve Kasit kabileleri ile devamlı vuruşmaları canlı bir şekilde tasvir eden Asur krallarının kitabeleri ile aynı mahiyetteki Elam kral kitabeleri III. hanedanın sonları ve çöküşü hakkındaki bilgilerimizi karşılıklı olarak teyit eder ve tamamlar.

5) Muhtelif Belgeler: Eski Babil devrinden ve Orta Fırat’taki Hana devletinden kalmış bazı belgeler bize Babilonya’da henüz idareyi ele almamış olan Kasit kabileleri hakkında bilgiler vermektedir. Onların Babil’i ele geçirmelerinden sonra gerek kendileri hakkında ve gerekse idare ettikleri halkın ve ülkenin eski medeniyeti ile kendi getirdiklerinin karışmasından doğan yeni form ve idare organizasyonlarına dair bütün soruların cevaplarını devirlerinde yazılmış olan mektuplarla idarî, iktisadî ve hukukî vesikalardan elde ediyoruz. Tarihî bilgilerimizin onaylanması ve tamamlanması bakımından bunlar da ihmal edilmemelidir.

**Kasit Diline Ait Malzeme:**

Aslında kökenlerinin kesin olarak belli olmadığı Kasitlerin diline ait malzeme çok azdır. Yer ve şahıs adları, bazı cins isimler ile bazı at isimleri ve renkleri bu malzemeyi teşkil etmektedir. Bu bilgiler ele geçen iki küçük lugatten edinilmiştir. Bunlardan biri 48 kelimelik Kasitçe-Babilce listedir. 19 Kasit adını kaydeden liste ve Babilce karşılıkları ile kimi özel isimler ve Akad metinlerinde ara sıra geçen özellikle atlarla ilgili teknik terimler dışında Kasit dili hakkında pek fazla şey bilinmemektedir.

Kasitlerin dili aglutinatif (bitişken) diller grubuna girmektedir. Bu dillerde kelimeler ön ek, iç ek ve son ek alabilmektedir. Kasitcenin Elamca ile akrabalığı ileri sürülse de bu sadece bir iddia olarak kalmıştır.

**Kasit Uygarlığı:**

Kasit kralarının Babil hayat tarzını benimsedikleri ve geleneksel Mezopotamya tanrılarına tapınaklar yaptırdıkları, mevcut tapınakları onardıkları anlaşılmaktadır. Šukamuna ve Šimaliya Kasit kral ailesinin koruyucu tanrılarıdır. Kasit kralları Babil’de onlara ait kutsal taç giyerlerdi. Bu tanrılar Ugarit’te de görülür. Diğer tanrılar arasında panteonun başı olan ve Hurrilerde de görülen Harbe Babil tanrıçası Beltu’nun karşılığı olan Mirizir, güneş tanrıçası Sah, ay tanrısı Šipak (Šihu), diğer güneş tanrısı Šuriyaš, savaş tanrısı Maruttaš ve hava tanrısı Buriyaš sayılabilir. Bunlardan son üçü Hint-Ari tanrıları Surya, Marutas ve Yunan kuzey rüzgârı tanrısı Boreas ile özdeşleştirilmiştir. Ancak bu durum Hint-Arilerle yakın bir ilişki sonucunu vermez. Sippar ve Tell Muhammet’te bulunan Eski Babil dönemine ait metinlerde Kasitler öncelikle tarım işçileri olarak geçerler. Kasit döenminde yönetici ailenin adları Kasit adları olmakla birlikte anlaşıldığı kadarıyla Kasitler seçkin bir yönetici sınıf oluşturmamışlardı. Hatta nüfusun önemli bir öğesi bile değillerdi. Kasitlerin ana merkezi Babil ülkesi ile Diyala bölgesi boyunca Batı İran’a doğru uzanan bölgeydi. Daha kuzeyde nüfusun tamamına yakını Hurrilerden oluşmaktaydı. Nuzi halkının ancak %2’si Kasitçe isim taşırdı. Ama akrabalarının adı Hurriceydi. Aşiret biçiminde örgütlenen Kasitler ev gruplarına ayrılırlardı. Bu evler adlarının kimi zaman atalarının dilinden alırlardı. “Karziabku evi” gibi. Evlerin başında “ev beyi bēl bēti bulunurdu. Bu açıdan Kasitlerin Babil toplumuna tümüyle uyum sağlamış olduklarını söylemek mümkün değildir.