První čtyři chalífové

**Abú Bakr** (Abdalláh ibn Abí Kuháfa) (asi 573-634), „starší druh“ a tchán Mahuammadův, známý pod přízviskem *as-siddík*, „pravdivý“. Vládl v letech 632-634 jako politický a správní vůdce *ummy*, jelikož náboženská funkce a prorocký dar odešly s Muhammadem. Zabránil rozpadu *ummy*, jejíž někteří členové se po smrti Muhammadově cítili zproštěni závazku dodržovat islám, vojenskými taženími proti odpadlíkům. Expanze islámu zaň pokračovala ve směru k Rudému moři.

**Umar ibn al-Chattáb**, asi 586-644, jeden z hlavních druhů a rádce Muhammadův. Vládl v letech 634-644. je jeho vlády se odehrála hlavní fáze prvotní expanze islámu. Na severozápadní frontě zvítězila jeho vojska nad byzantskými v bitvě na řece Jarmúku (636), načež roku 637 obsadily jeho síly Jeruzalém a roku 641 podřídily islámu Egypt. Na frontě severovýchodní dosáhly jeho oddíly významných vízězství nad silami sásánovského Íránuv bitvách u Kádisíje (637) a Nihávendu (642). Umarovi bojovníci zabrali zimní sídlo sásánovských vládců Ktésifón, kde se zmocnili neslýchaného bohatství. Poslední sásánovský panovník Jezdegerd III. odešel do Číny, kde roku 651 zemřel. Umar, přísný a spravedlivý vládce, trval neústupně na prvotních zvyklostech *ummy*; nařizoval například fyzické dělení kořisti po každé bitvě zúčastněným bojovníkům, s odevzdáním příslušného dílu chalífovi. Zavražděn jedním ze svých otroků.

**Uthmán ibn Affán** (asi 579-656), jeden z druhů Muhammadových. Narozen jako člen kmene Kurajšovců, chalífou (644-656) se stal ve věku přibližně sedmdesáti let. Jeho vláda přinesla dokončení první fáze expanze islámu, a to zejména bitvou na řece Talas v bajkalské oblasti mezi muslimy a pohraničními jednotkami čínského impéria dynastie Tchang (651). Jako písař a literát dbal především na zachycení Muhammadova poselství a vytvořil komisi, která sestavila závazné znění Muhammadem tlumočených výroků, Korán. Za prameny sloužily výroky zaznamenané porůznu na pergamenu či úlomcích kosti a kamenech (tzv. ostraka) a na opisu celého textu ověřeného Abú Bakrem, který po jeho smrti zdědila Muhammadova vdova Aiša. Pečlivě zpracovaný a ověřený text nechal Uthmán rozeslat muslimským městům a posádkám a mimo něj existující textové edice nechal zničit. Zavražděn.

**Alí ibn Abí Tálib** (601-661), Muhammadův bratranec a druhý z jeho blízkých (po choti Chadídži), který ve věku deseti let přijal islám. Ve věku 21 let pojal za choť Fátimu, Muhammadovu nejmladší dceru z jeho choti Chadídže, a stal se tak Muhammadovým zetěm. Povoláním písař, nosil u sebe opis Koránu a naučil se jeho textu nazpaměť. Za Abú Bakra a Umara sloužil jako správce města Medíny. Po smrti Uthmánově přijal až po dlouhém přemlouvání a vyjednávání chalífát, když mu vedoucí představitelé jeho rodu a ummy odpřisáhli věrnost. Jako chalífa vyměnil Alí některé provinční správce, které Uthmán jmenoval ze svých příbuzných, za osoby sobě věrné. Své hlavní město přesunul z Medíny do Kúfy v dnešním Iráku, správu Sýrie však svěřil Uthmánovu příbuznému Mu´ávijovi. Vztah mezi oběma předáky se ovšem brzy vyhrotil až ke konfliktu, když se obě strany srazily v bitvě u Siffínu (657). V prvním střetu Alího jednotky zvítězily, avšak Mu´ávijova strana posléze vytáhla do boje s listy Koránu nabodenými na svá kopí. Alího vojáci se zdráhali za těchto podmínek bojovat a konflikt se obě strany rozhodly řešit jednáním. Od Alího však postupně jeho zastánci odpadali a zvláště energická část jeho bojovníků vyhlásila novou doktrínu nástupnictví po Muhammadovi, tvrdíce, že se správcem *ummy* může stát jakýkoli hluboce věřící muslim, i kdyby to byl černý otrok. Tito radikálové vstoupili do dějin *ummy* jako cháridžovci. Postavili se proti Alímu a stále významnější pozici hrály rovněž jednotky věrné Mu´ávijovi, které postupně přebíraly vlády nad provinciemi chalífátu. Sám Alí byl při modlitbě ve velké měšitě v Kúfě zavražděn jedním z cháridžovců.