**Erken Roma Tarihi, Etrüskler ve Roma’da Krallık Devri**

İtalya Yarımadası, kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık bin kilometre boyunca Apennin dağ silsilesi ile kaplıdır ve bundan dolayı Apenninler Yarımadası olarak da adlandırılır. Kuzeyde aşılması güç Alp dağları, İtalya'yı Avrupa’nın geri kalanından ayırır. Tarım ülkesi olan İtalya’da hayvancılık da gelişmiştir.

Kronolojik olarak; İtalya’da İÖ 3000’lerden İÖ 1700’lere dek Kalkolitik Çağ, İÖ 1700’lerden İÖ 1200’lere dek Bronz Çağı, İÖ 1200’lerden İÖ 800’lere dek Erken Demir Çağı yaşanmıştır. Bölge, İÖ 1200’lerde başlayan Erken Demir Çağı’nda “Ege Göçleri” olarak adlandırılan kitlesel göçlerin hareket alanına dahil olmuş ve bu süreçte İtalya’ya giren kavimler, yaklaşık İÖ 800’e dek bir kaynaşma dönemi yaşamışlardır.

İÖ 1. binyılın başlarında, olasılıkla kuzeyden inen Hint-Avrupa kökenli halklar, Tiber Nehri’nden güneye Campania’ya kadar uzanan bölgeye yerleştiler. Latincenin ilkel formunu konuşan bu halklar, bölgeye girmelerinin ardından zamanla tarıma dayalı yerleşik yaşam biçimi benimsemeye başladılar ve forum vadisi ile Tiber Nehri yöresinde bulunan tepeleri iskan ettiler.

İtalya Bölgesi’ne göç eden halklar arasında Fenikeliler de vardı. İÖ 800’lerde Sardinya ve Batı Sicilya’da Fenike ticaret kolonileri kurulurken aynı zamanda Hellen kolonizasyonu bu bölgeye dek uzanmıştı. İÖ 750–550 tarihleri arasında yoğunlukla güney İtalya ve doğu Sicilya’da Hellen kolonileri kurulmuştu. Özellikle Korinthos’dan gelen kolonistler bölgede yoğundu. Hellen kolonizasyonunun yoğun olduğu bu bölge, *Megale Hellas* (Büyük Yunanistan) olarak adlandırılmıştır.

Aynı süreçte İtalya’nın Etruria Bölgesine gelip yerleşen göçmenler, Etrüskleri oluşturur. Erken İtalya tarihini önemli oranda etkileyecek olan bu halkların dili, Hint-Avrupa kökenli değildi. Üstelik kent kültürünü ve demirin kullanımını da biliyorlardı. Özellikle mezar tiplerinin, Anadolu/Lydia mezarları ile yakın benzerlikler göstermesi, Etrüskler’in Anadolu’dan gelmiş olabilecekleri savını güçlendirmiştir.

Etrüskler, kent devletleri halinde yaşıyorlardı ve önemli üç kent devletleri; Tarquinii, Caere ve Veii Roma ile çok yakındı. Bu durumda Romalıların, kendilerinden yüksek olan bu kültürden etkilenmemeleri zaten zor görünüyorken İÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru pek çok Latin yerleşimi Etrüsklerin egemenliğine girmişti zaten. Özellikle Roma’nın Tiber Nehri üzerindeki konumu ve kaynakları Etrüskler için önemliydi ve Roma da Etrüsk kontrolüne girmişti.

Etrüskler bir yüzyıldan daha fazla Roma’da hüküm sürmüşlerdi. Roma’nın Etrüsk kökenli ilk kralı Tarquinius Priscus (İÖ 616-579) olmuştu. Ancak Roma’da krallık devri daha önce başlamıştı. Bu devir, Roma’nın efsanevi kuruluşu ile ilişkilendirilmektedir.

Roma’nın efsanevi kuruluş tarihi (*ab urbe condita*) İÖ 753 yılı olarak kabul edilir. Romalı ozan Vergilius, Roma’nın ulusal destanı sayılan “Aeneas Destanı”nda Roma'nın kuruluş efsanesini konu etmiştir. İç içe geçmiş efsanelere göre, Troia'nın yakılıp yıkılmasının ardından Troialı Aeneas, oğlu ve babasını alarak buradan kaçmış ve orta İtalya'daki Latium Bölgesi’ne yerleşmiştir. Devam eden hikâyede Aeneas soyundan Remus ile Romulus’un yaşadıkları konu edilir. Roma kurulmuş, bu süreçte Romulus, Remus’u öldürmüş ve Roma’nın ilk kralı olmuştur. Roma Krallık Devri’nde 7 kralın adı geçer. Bunlardan son üçü Etrüsk kökenli krallardır.

 İlki, yukarıda adı geçen Tarquinius Priscus’dur. Ondan sonra sırasıyla Servius Tullius (İÖ 578-535) ve Tarquinius Superbus (İÖ 535-510) Roma kralları arasında geçer. İÖ 600’lü yıllarda Etrüskler artık İtalya Yarımadası’nın önde gelen kuvvetlerini teşkil etmişlerdir. Hatta İÖ 550’li yıllarda Etrüskler, Po Ovası’ndan Campania’ya kadar en geniş yayılma alanlarına ulaşmışlardı.

Tarquinius ailesinin İÖ 510 yılında Roma’dan kovulmasıyla artık Roma’da krallık devri sona ermiş, Cumhuriyet Devri’ne geçilmiştir. Etrüskler ise, Roma’dan kovuldularsa da Etruria Bölgesi’ndeki varlıkları halen devam etmekteydi. İÖ 396 yılında Etrüsk Veii kentinin Roma tarafından alınmasının ardından Etruria’da Etrüsk egemenliği sona ermişti.

**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.