**II. Artekserkses Dönemi ve Sonrası Siyasi Gelişmeler**

Atina ve Sparta arasında gerçekleşen Peloponnessos Savaşı sona erdiğinde Pers kralı II. Dareios ölmüş, yeni Pers kralı olarak yerine büyük oğlu II. Artakserkses (İÖ 404-358) göreve başlamıştı. Sardeis Satrabı Kyros ise burada topladığı paralı askerlerden oluşan büyük bir ordu toplamaya başlar ve İÖ 401 yılında, bu askerlere Pisidia’da bulunan kabileleri işaret ederek sefere çıkar. Gerçek hedefi ise, Pers kralı olan ağabeyinin yerine geçmektir. Bu sırada Susa’da bulunan II. Artakserkses, kardeşi Kyros’un hedefini öğrenmesi üzerine karşı sefere çıkar ve iki tarafın ordusu, İÖ 399 yılında Babil’in kuzeyinde bulunan Kunaksa’da savaşa tutuşurlar. Kyros, savaş esnasında öldürülmüştür.

 Devamında da Persler, sürekli taraf değiştirerek yine Hellen devletleri arasındaki ilişkilere müdahil olmuşlardır. Örneğin II. Artakserkses, İÖ 395 yılında Haliartos Savaşı’nda Atina ve Thebai’a destek sağlayınca, bu devletler Sparta’ya karşı galip gelmişti. Perslere karşı ayaklanan Kıbrıs ve Mısırlılara Atina destek olunca ise, Persler tekrar Spartalılara yaklaşmışlardı.

Yaşananları, İÖ 386 yılında Spartalı devlet adamı Antialkidas’ın arabuluculuğu ile yapılan “Antialkidas Anlaşması” veya Pers kralından dolayı “Kral Barışı” olarak adlandırılan anlaşma takip etti. Bu anlaşma koşullarına göre, bütün Anadolu kıyı devletleri, Kıbrıs da içinde olmak üzere Perslere bırakıldı. Makedonya kralı III. Aleksandros’un Küçük Asya’ya geçişine dek bölgedeki düzen böyle kalacaktı. Hellas’daki devletler ise özerk bırakıldı. Bunların bir araya gelip örgütlenmesini sağlayacak her türlü ittifakı yapmaları yasaklandı.

**Satrap İsyanları**

Kyros’un isyan hareketinden itibaren Pers merkezi otoritesi sarsılmıştı. Satrapların kendi bölgeleri içinde giderek güç kazanmaları ve kendi aralarındaki çekişmeleri de Pers İmparatorluğu’nun merkezi otoritesini daha da zayıflatmış ve hatta çöküşündeki en önemli etmenlerden biri olmuştu.

Kimi satrapların Pers kralı II. Artakserkses’ten hoşnutsuzlukları, İÖ 360’lı yılların ortalarına doğru, özellikle imparatorluğun batı kesiminde örgütlü bir isyan hareketine dönüşmüştü. Bu isyancılara, güneyde Mısır da destek vermekteydi. Satraplıklar arasındaki güvensizlikler nedeniyle tam olarak organize olamasalar da bu başkaldırılar, “Satrap İsyanları” olarak adlandırılmış ve yaklaşık altı yıl sürmüştür (İÖ 366-360). II. Artakserkses’in hükümdarlığına doğrudan bir tehdit oluşturmayan bu olaylar Pers İmparatorluğu açısından ciddi güvenlik sorunları yaratmış ve çöküşün başlamasına neden olmuştur. Ayrıca halkı da ekonomik açıdan zor durumda bırakmıştır. İsyanın bastırılmasının ardından tüm isyancılar Pers kralı tarafından cezalandırılmış, sadece isyanı açıkça desteklemeyen Karia satrabı Maussollos bu cezalandırmanın dışında bırakılmıştır.

İsyanların bastırılmasından kısa bir süre sonra, İÖ 359 yılında II. Artakserkses’in ölümü üzerine yerine oğlu III. Artakserkses Pers kralı olarak göreve gelmiştir (İÖ 359-338). İÖ 338 yılında yerine, oğlu IV. Artakserkses (İÖ 338-336) geçmiş ancak çok kısa bir süre içerisinde öldürülmüştür. Böylece, Pers İmparatorluğu’nun son kralı olan III. Dareios (Kodomannos) göreve başlamıştır.