Arábie před islámem

Arabský pol. (Džazírat al-Arab ) = Arabská tabule tvoří hornatý kraj, nazývaný na JZ - Hidžáz

1. J - Jemen
2. JV - Hadramaut
3. V - Omán

Náhorní plošina ve stř. pol. = Nadžd. Poloostrov byl v třetihorách odloučen od Afriky Rudým mořem, sopečná činnost ustala v geologicky nedávné době → četné homolovité kopce v S Hid-žázu + lávová pole.

- o dějinném předislámském vývoji máme jen kusé zprávy v asyrských a egyptských nápisech, bibli, řec. + říms. dějepisců.

- již na počátku obývali A. Semité, kteří odtud obsadili soused. úrodnější Mezopotámii, Sýrii, Palestinu. Jejich soukmenovci zbylí v Arábii = **Arabov**é

- J Jemen - dostatek srážek → zemědělství. Již od r. 1000 př. n. l . se setkáváme s 1) hospodářsky a kulturně vyspělými státy, pěst. plodin, umělé zavodňování, údolní přehrady 2) obchod ces-ta mezi Indií a Středomořím - aromaesence, textil...

Vznik civilizace nejprve na jihu poloostrova ( dnešní Jemen ). Království **Macín** ( nejstarší 10.st. př.n.l.), později **Sabá, Katabán, Hadramaut**

* 370 - 525 n.l. – J Arábie ovládnuta habešským královstvím
* 575 – peršané připojují ke své říši.
1. Na S jiné málo známé státy, 1.zprávy – asyrské nápisy o kočovnících syrské pouště = **Aribi**→ později r. 200 př - 105 n.l. - **nabatejská říše** – hl.město **Petra**. Zpočátku přátelské styky s Římem, ale pak odstranění království, přeměna území v římskou provincii.

 - na S **Palmyrská říše** – S Sýrie, vznikla 265 n.l. jako vazal Ří-ma. Královna **Zenobie** se pokusila o osamostatnění → r.273 – ovládnutí císařem **Aurelianem**, připojení k římské říši.

1. ve 3.st. Arábie již v úpadku, patrně změna obchodní trasy z Indie do egypt.přístavů ( Ptolema-jovci ) + vleklé boje o nadvládu nad J. Arábií mezi Etiopií a Persií → úpadek zemědělství . Arabské pověsti vysvětlují úpadek katastrofou - přetržením přehrady u města Má´riba .

- Stř. Arábie - suchá, život jen v oázách : **Ta´if, Meka, Jathrib**

- Nomádi (badawí , badv). Beduín = parazit velblouda (Alois Sprenger )

1. Společenství 1) kmen ( hajj ) vázán krevním společenstvím

 2) kmenový svaz → 2 skupiny 1) SEVEROARABSKá - Mudar

 2 ) JIHOARABSKá - Qathán

Kmen se stěhuje za pastvou do urč. okrsku , na nějž si činí jakýsi nárok .

1. Vedení kmene - sajjid, šajch - volený, či zděděný titul , proto i nomádi vytvořili náčelnické dynastie, některým se podařilo sjednotit pár kmen. svazků → říše

5. a 6 st. Sílí nájezdy kočovníků na usedlé zemědělce → vznik nárazníkových státečků, vy-tvořených sousedními státy: Sýrie - na pomezí byzantské ř. → křesť. státeček dynastie **Ghas-sánovců**, uznáni r. 500 od byzant. císařů. Udržel se až do r. 613 - 632 ( Dobytí Sýrie Chusra-uem II. Parvízem )

3.st. stát na pomezí perské Mezopotámie . Hl. město **Híra** , dynastie **Lachmovců**. Na zač. 7.st. ovládnut peršany .

 Náboženská situace:

J Arábie - kulty, 6.st potlačeno žid.+ křesť.

S Arábie , Ghassánovci, pak Lachmovci

Hidžáz - židovství - Jathrib, Chajbar, ...

## Prorok

Z kmene **Kurajšovců** , rodu **Hášimovců** ( Mekka - zisky z poutí , karavany). Původní jméno není známo, Muhhamad s variantou Ahmad = nadmíru velebený, **Al-Mustafa** - vyvolený ( pozdější epiteta)

1. Neví se rok jeho narození - 562 - 580 ? asi *rok slona 570* ( etiopský místodržící **Abraha** táhl na Mekku, ale musel se asi kvůli epidemii neštovic vrátit, měl ve svém vojsku slony. Etiopie spadala pod Byzanci) Otec zemřel krátce po jeho narození , matka v jeho dětství. Ujal se ho děd **Abdulmuttalib** → strýc **Abú Tálib**
2. V dospělosti → vdova **Chadídža**  → 4 dcery, 2 synové

hanífové - monoteisté , víra v posmrtný život, hl. nestoriánský směr

1. Jeho první extatické projevy : kusé, krátké , nelogické, přísahy při slunci, měsíci, Zemi, připo-mínající orákule káhinů.

Jeho 1. následovníci : Chadídža, synové Abú Tálibovi , přítel Abú Bakr, příbuzní Chadídži, + pár chuďasů.

**islám = odevzdání se do vůle boží**

Rodina držela pohromadě s výjimkou strýce Abdul´uzzá, M. mu dal přezdívku Abú- Lahab (Plamenu propadlý )

1. vyslal část svých stoupenců do Etiopie

**ODCHOD do Medíny ( Jathribu** ). Hidžra – rozvázání kmenových svazků

1. **621 - 1.akaba** - přijatí slibu 12 jathrib. zástupců o víře v islám . Vyslán tam misionář
2. **622 - 2.akaba** - stvrzení slibu. Přijetí M. do kmenového svazku

Jathrib - několik oáz dohromady , jeho žid. obyvatelstvo pojmenovalo Madíná ( soudní ( městský okrsek )

V 5.st se tam nastěhovaly 2 jihoarabské kmeny ( **Aus + Chazradž**) , které se navzájem haštěřily , což bylo při převažujícím žid. živlu ohrožující. Potřebovali nějakého vůdce . Náboženské ovlivnění židovstvím.

1. **září 622 - odchod M.**
2. se nazýval pouze **prorokem** ( ***nabí***  nebo (**poslem božím *rasúl*** )

Ismael - praotec Arabů.Jeho otec Ibrahím ( Abrahám ) vystavěl dle M . se svým synem Kábu a zavedl u ní obřady. Vznikla v něm + jeho stoupencích touha vypořádat se s medín. Židy + mekkáns. Kurajšovci

*OBEC boží ( umma)* : 1) **muhádžirové** - kurajšovští přistěhovalci

1. **al -ansár** - pomocníci - příslušníci kmenů Aus, Chazradž z Medíny
2. židé z Medíny
3. myšlenka teokracie - vláda boha nad jeho stoupenci

**imám -** představený obce, vykonavatel boží vůle

1. **útoky** : **leden 624** - přepadení mekánské karavany . Stalo se to v době radžabu, 1 ze 4 měsíců neútočení
2. **březen 624 -** ***Badr*** - poražen Abú Sujfán
3. Začínají restrikce x medín. Židům . 1. oběť - nejslabší kmen Banú Kajnuká - museli odejít
4. **březen 625** - ***Uhudu*** - porážka M. vojska
5. **jaro 627** - obléhání Medíny Kurajšovci (početnější ). ***Příkopová válka***. K. museli odtáhnout .
6. M se pak zmocnil posledního žid. kmene Banú Kurajza, muže pobili, ženy + děti si rozdělili
7. **jaro 628** - soutěska **Hudajbíja** sjednán klid zbraní mezi Mekkou a Medínou

 M.se zmocňuje dalších žid. osad

1. **leden 630 M**. vtrhl do Mekky , 7x objel Kaabu a provolal vítězné heslo Alláhu akbar
2. **631 - Hunajn** - x odboj. kmenům

M. tehdy také zavedl lunární rok místo do té doby užívaného slunečního

  **8.6.632 umírá, pravděp. na zimnici**

 ***ISLáM***

1. *jedinost boží* = ***ŠAHáDA = vyznání víry***
2. *profecie* - zjevení boží prostř. Muhammada

Aláh = illáh ( bůh) +al . Někdy Rabb ( pán )

Tvorstvo se dělí na lidi, anděli, démony. Adam stvořen z hlíny. M pak byl povolán nejen k lidem, ale i k džinům, část z nich přijala islám

Biblické osobnosti, o kterých se M. zmiňuje: Noe, Abrahám, Izák, Ismael, Jakub, Josef, Mojžíš, David, Šalamoun, Ježíš. M. je ***Pečeť proroků*** ( poslední před koncem světa )

Povinnosti muslima (10) v 1. Nepřidružovat Bohu jiného boha - z toho vyplývají 1)modlitba

 2)půst

1. nábož. daň
2. pouť do Mekky
3. boj za víru

 Vznik chalífátu

Po smrti M nároky na nástup: 1) **Alí** - M. bratranec, manžel jediné přeživší dcery Fátimy

1. **Abú Bakr** - M. tchán - přítel a otec Aiši - nejmil. ženy

- rozřešení Umar b.al-Chattáb, Abú Ubajda→ zvolení

1. ***Abú Bakra*** ( 632 - 634 ) → *náčelnictví v obci muslimské je hodností volenou* *s omezením* *na příslušníky kmene Kurajš* – začátek hist. instituce chalífátu
2. titul **chalífa -** náměstek posla božího, „následník“. Měl moc výkonnou. Ale v čele obce stojí Bůh
3. imám – duchovní představitel
4. **emír** (amír) kníže věřících

významný vojevůdce: Chalíd b.al-Valíd – Meč Boží, zavedl hegemonii na území, kde už začínala ridda

1. **633** - muslimové vyplenili Palestinu
2. **364** porazili Byzantince (Theodora ) u **Adžnájdan**
3. umírá Abú Bakr
4. **Adžnájdan** (u Ramly) Byzanc ( Theodoros)X Arab. -) vítězí
5. Obsazení Palestiny, Damašku, J Sýrie
6. ***Umar b.al-Chattáb*** ( 634-644 ) - 2. chalífa

*Levanta*

1. **636 - Jarmúk - Hieromax** ( řeka) – Zajordánsko, konečná porážka byz. vojska
2. **638 - Jeruzalém** se vzdává
3. **do 640** obsazení celé Palestiny, Sýrie
4. **640 - Kaisareia**

 *Egypt* ( byzantský)

* **640 – Heliopolis (** delta Nilu)
* **642 - Alexandrie** → následné obsazení S.Egypt. pobřeží, ovládnutí afric.pobřeží až k Barce

***Persie***

Persie i Vřímská říše se zotavovaly z vleklé války, která je vyčerpala. Mezopotámie silně christianizovaná, staré semitské kulty, za to stíháni zoroastr. Íránci.

* **637 – Kádisíja –** J Irák u hranic s SA, Arabové vítězí
* **Ktésifont- Madá´in -** sídelní město sásánovských králů, levý břeh Tigridu al Madá, obsazeno
* **641 - Nihávand** → obsazení Persie
1. Vojevůdci Valíd, Muthana, Así, Vakkás ( místodržící Irák)
2. Umar se stává vlastním organizátorem islám. říše

**638 - v Džabíji** vyhlásil nejdůležitější rozhodnutí týkající se úpravy poměrů v nově získaných územích. Sepsán díwán al-muqátila ( registr bojovníků), kde sepráni všichni, kdo se zasloužili o islám a isl. stát.

1. Zvolil nové místodržící v nově dobyt. územích , místo dosavadních velitelů nové lidi , fce:
2. vrchní velení nad vojsky v provincii

2) nejvyšší nábož. představitelé

 Nebyla snaha konvertovat lidi na islám , protože se uznávala náboženství zjevené knihy.

Naopak , islám tak alespoň vynášel výbojce nad poražené

 Arabská kolonizace - přistěhovalci většinou na rozhraní kultiv. území a stepi : **Kúfa, Basra** ( Irák ), **Damašek, Džabíja** ( Syrie ) , **Fústát**  (dneš. Káhira ) = garnisonní města, centra arabizace

1. tábory se označují misr nebo fustát
2. Podrobeným se zabavil movitý majetek , nemovitý jim byl ponechán , placení roční činže. Do samosprávy podrob. obyv. místodržící vůbec nezasahovali , pokud byl v zemi klid
3. Příjmy - 1/5 státu , zbytek rozdělen mezi výbojce dle zásluh ( příbuznost s Prorokem , doba přijetí islámu, účast v bojích ),úděly zvané **qatí´a**.

 Z chalífovi snahy odlišit co nejvíce islám od jiných nábož vyplývalo i vypovězení Židů a křest. z Arabs. pol, kde napříště nesměl bydlet vyznavač jiného nábož. než islámu

1. Nové datování od ***637 - hidžra - 1. Muharram roku 1= 16.7.622***

Občanské právo - muslimové, nemuslimové = lid chráněný, platí **džizju**, daň z hlavy.

644 - Umar smrtelně zraněn

 **Utmán ( 644 - 656 )**

* z významn. mekského rodu Banú Umajja
* arab. kroniky dělí jeho vládu do 6letého klidného a 6letého bouřlivého období.
1. Dobytí zbýv. per. území – Fárs, Kermán, Chorásán
2. Sajfíje – letní nájezdy na Byzanc
3. Zvolen 644. Skončilo 1. období arabského expanze
4. V Sýrii se stává místodržícím Mu´ávija
5. **649 - Kypr** obsazen , pak Kréta, Kos, Rhodos, Sicílie

Uthmán spřízněn s Kurajšovci, s Abú -Sujfánem - využití jeho slabé osobnosti → umajjovský vliv.V 6. roce jeho vlády také dochází k znovuvytvoření sporu o nástupnictví Alího - štěpení na **sunnu – volenná funkce s omezením na příslušníky kmene Kurajš**

**ší´u - Alí a jeho potomci, hal al-bajt, Protokův dům. –** základ šiít. učení vytvořil **Abdalláh b.Sabá**, tvůrce dogm. spekulace, že na konci světa přijde M jako spasitel, do té doby ho zastupuje Alí a jeho potomci.

Sociální změny: zbavuje veterány půdy např. v Iráku a dává ji svým příbuzným. V Mekce žijí rozmařile.

- setřel rozdíl mezi riddovými a předriddovými muslimy ( odpadlíci – po smrti M. se už necítili vázáni předtím uzavřenými smluvami)

Vše vyvrcholilo **656** . Do Medíny přitáhl zástup z Egypta v čele s Muhammadem ( syn Abú Bakra )( nespokojenost s místodržícím ) . **Zavraždění Uthmána –**

* **začíná 1. fitna –** končí až Muávijou ( schizma, anarchie..)
1. Za U. života - dána konečná úprava Koránu
2. M. zjevení se 1. tradovala ústně, 2. ( již ale v mekském období ) zapisovány na různé materiály 3. medínské období písaři

Proslulá sbírka Prorokova písaře **Zajda b. Thábita**. K uspořádání došlo **651 - 114 súr**, mechanicky seřazených dle délky od nejdelší . Vyjímka = úvodní súra ( něco jako Otčenáš )

  **Alí ( 656 - 661 ) – Alí ibn Abú Tálib**

* Žena Fátima Zahrá

Původci spiknutí X Uthmánovi prosadili volbu **Alího**. ( podpora Irák, Írán, Eg). Většina provincií ho však odmítla přijmout - Sýrie. Mu´avija se prohlásil jako krevní majitel (Umajjovec)

 - X Alímu byla i **A´íša** ( kdysi byl X ní v aféře s náhrdelníkem )

* **656 - Velbloudí bitva u Basry** - ( Aíša na velbloudu vybízela vojsko ). Alí je porazil , ale propustil . Ovládl pak celý Irák.
1. **657** se Alí setkal s Mu´ávijou u **Siffínu**. Bitvu sice Alí vyhrál, ale opustila ho část irác.vojska ( protože odmítli sjednanou úmluvu Alího s M. ), utábořili se u **Haurará** → ***cháridža (*** odlučující se, rozkolnická. Zřekli se Alího a vyhlásili, že hlavou obce se může stát každý muslim, třeba nearabs. nebo nesvobodného původu I habešský otrok s uřízlým nosem). **R 658** jim Alí připravil krvavou porážku u Níhávandu , část jich však unikla + přidali ke svému učení právo na sesazení chalífy, trestání těžkých hříchů smrtí a rozšíření svaté války X všem, kdo neuznávají jejich zásady
2. Mezitím vliv Mu´áviji sílil X Alímu . M. se dokonce nechal 660 v Jeruzalémě jmenovat chalífou, Alí ztrácí Eg.
3. **Leden 661 Alí zavražděn Abdurrahmánem Mildžimem ( cháridžovec) v Kúfě, hrob – Nadžaf**
4. Syn Hasan, který byl v Kúfě jm. chalífou, se vzdal fce ve prospěch Muáviji, odjel do Mekky.
5. *Tím končí období patriarchálního chalífátu ( cca 30 let ) Čtyři náměstci Prorokovi - chalífa rášidún ( beroucí se správnou cestou ) . Zachovávali totiž prostý způsob života*
6. Také Medina přestala být politic. centrem říše , to se stěhovalo do různých provincií.

  **Tvůrce arabské říše**

Po Alím nastupuje jeho syn **Hasan** , málo inteligentní , nepodnikavý , proslul 100 rozvody . Rezignoval pod Mu´ávijou , po 10 letech zemřel

Chalífou se stává

 **Mu´ávija ( 661 - 680 )**

1. Opírá se Jarab Kalbovce a Sarab Qajsovce.
2. Umajjovci vládnou až do 750. zatímco předchozí chalífové voleni volbou, on zavádí dynast. posloupnost
3. V S Africe úspěchy **al-Fihrí** v bojích s Byzantinci a Berbery a založil **670 Kajruván** ( Tunis ) . Poté ale nutno zase vyklidit
4. Dobyt Kábul
5. Chalífa zasedá v šúrá, radě starších -) poradní a výkonná moc
6. vnitropolitic. zpevnění říše v duchu směrnic daných kdysi Umarem. Opíral se o zkušenosti ze Sýrie . Neprotěžovat příslušníky svého rodu v získávání vrch. postů

 Zvlášť důraz na vhodné kandidáty kladl na Irák, který věčně rebeloval: → Kúfa- Mughír Šúba

 Basra - Zijád

1. **Chalifát přenesen z Medíny do Damašku**
2. Snažil se posílit moc svého rodu , rozděloval jeho členům státní pozemky a věrným přívržencům je propůjčoval v léna

680 - M. umírá

**Jazíd ( 680 -683 )**

syn M., má oporu v Sýrii

- opozice v Iráku, krutí místodržící zde. Pozývají Husajna, aby v čele povstání X Jazídovi

**Husajn** - mladší Alího syn. (vnuk Prorokův)

1. **( 10.muharram ) Karbalá** - Husajn zabit → hl. heslo v nepřátelství ší´i a sunny.
2. **Abdulláh Zubajr** - Vyvolává revoltu v Hidžázu . J tam poslal vojsko, **683** je porazilo ( Mekka -. kámen v Kábě praskl na 3 kusy , protože byla zapálena.

V listopadu téhož roku ale Jazíd zemřel, Zubajr získal Irák, Irán + na svou stranu syrský kmen Kajs.

Umajjovci se už nemohli spolehnout ani na Sýrii. Nakonec se podařilo situaci pro dynastii zachránit **Marvánu Hakam**. ( bratranec Uthmína). Nechal se **684 vyhlásit** za chalífu. Spolu s kmenem Kalb porazil na **Ráhitské pláni ( Mardž Ráhit** )u Damašku protivící se kmen Kajs - ) znovuobnovení umajj. moci v Sýrii

**Marván ( 684 - 685** ) - ovládl Egypt , brzy ale zemřel. → linie marvanovská

→ **Abdulmalik ( 685 - 705 )**

1. Za jeho vlády pokračuje nespokojenost v Íránu Zubajr – stále Mekský chalífa). Nelibě nesli své podřadné postavení po konverzi k islámu ( jakožto nearabové ). Do čela se postavil **Muchtár Ubajd** → do čela odnože šíí: **kajsánija.** Zubajr nedal Muchtárovi Kúfu -) ten se s ním rozešel a za imáma prohlásil Muhamada al-Hanfíju ( bratr Husajna, Hasana)
2. Muchtár dobyl **685 Kúfu**, kde zavedl hrůzovládu, rozšířil na velkou část Iráku

**Azrakovci -** radikální sekta, odnož cháridži, řádící v okolí Basry, boj x všem nesouhlasícím s jejím učením . Potlačeno 686. vytlačeni do hor J Iránu. Cháridžovci se stahují do S Afriky.

1. Peněžní reforma – 696 – stažení byz, per, smíšeného oběživa - ) nahrazení Au, dinárem, Ag dirhamem, C falsem.
2. **687 - Mus´abovi Zubajrovi** ( bratru Abdulláha Zubajra ) se podařilo potlačit Muchtárovu vzpouru u **Haurará** , kde byl M. zabit. M. Zubajr se pak stává místodržícím v Iráku
3. *691 - u kláštera Dajr al-džathalík* poblíž Takrítu byl Zubajr poražen a padl ( Musa´ab )

Poté si nechal Abdulmalik vzdát hold v Kúfě jako chalífa a jmenoval své místodržící pro Irák a Irán

1. Abdulmalik pak brojí X Abduláhovi Zubajrovi , který zůstává v Mekce, **692** bylo město půl roku obléháno → A. padl nakonec.

*693 - podrobení Churásánu → ovládnutí celé říše Abdulmalikem*

 **Vrchol umajjovské doby**

1. 693 obnovil tedy Abdulmalik zase jednotu říše. Zaměstnán vnitřními rozbroji , nemohl A. mnoho učinit pro rozšíření říše. Výboje zahájil až jeho syn

**al- Válid ( 705 - 715 )**

1. říše max. teritor. rozsah, 2. vlna expan. výbojů
2. V letech 708 - 710 se podařilo podrobit zbývající část byzant. S Afriky až na Ceutu , která byla podporována ze Španělska ( předtím S Afrika Byzance)
3. Arabové začali stavět v Tunisu lodě a podnikali plavby v Středomoří. Pomáhali jim vydatně berbeři, kteří po porážce své vůdkyně Káhiny houfně přijímali islám
4. Muqátila – arab. bojovníci v Iráku a Iránu

**Výboje do Evropy**

1. jaro **711 se Tárik Zijád** - berberský klient(vyslán Musou Nusajrem ) vylodil u mysu **Džabal Tárik ( Gibraltar** )
2. červenec **711 - Jeréz de la Frontera** - poražen vizigotský král **Roderich** . Berberská vojska podporována také Židy, kteří byli ve Španělsku utlačováni. Tárik obsazuje **Toledo**, sídelní město vizigotských králů. Potom + **Cordoba, Malaga + Granada**

Následující rok připlouvá sám Músá .Skoro nechal Tárika popravit , ale nepodařilo se mu to . Rozšířil pak území o **Sevillu** a **Méridu, Zaragozu, Katalánii**, část **Aragonie, Leon, Asturii**.

Oživla také činnost X Byzantincům.**692 porážka Justiniána u Sebasté**

**Vnitřní a kult. poměry doby umajjovské**

Abdulmalik vyrůstal v nábož. přísném medínském prostředí. Podobně i jeho syn al-Valíd. Odložili familiarní styk s poddanými . Snažili se dát státní administrativě arabský ráz a proto nutili úřednictvo užívat arabštiny jako úřední řeči.

1. Šía získává nový ráz – mahdí – myš. Muchtára ath – Thaqáfího – správně vedený člen Alího rodiny, který čeká ve skrytu, aby se objevil a zavedl ve světě sprav. řád. Th. Vyhlásil za mahdího Muhamada al-Hanafíju.
2. Bádija – krátké pobyty Umajj. ve stepi -) paláce - híra
3. Qatí´a – platí se desátek ušr.
4. Klient = chráněnec ( maulá) – každý konvertita nearab. Původu, ale i Arab na nižším soc. stupni. Nuceni platit stejné daně jako před konverzí. Nuceni bojovat jako pěšáci. Musel se stát chráněncem nějakého arab. kmene.
5. Zimmí – nemuslim – za ochranu -) vyšší daně
6. Daně: musl – charádž, zakát X nemusl – charádž, džizja
7. Učiněn také 1. zásah do berního systému.Až dosud platili musli. Arabové jen **zakát**, zatímco všechny ostatní příjmy pocházely od jinověrců. To vedlo k hromadným konverzím k islámu a k úbytku peněz. Proto vydáno nařízení,že ten, kdo přestoupí k islámu, musí i nadále platit činži ( za nemovitost, ve které bydlí )
8. V této době byly také položeny základy k výkladu koránu , k němuž sbíral materiály Muhamad. synovec Abdulláh Abbás a začal se sbíráním **hadíthů**. zabývali se tím: **az-Zuhrí**

 **al-Amirí**

 **Urva ( bratr A. Zubajra )**

 **al-Basrí**

Úprava ritu modliteb ( pod vlivem křest.)

* Zavedení arabštiny jako úředního jazyka
* Akkulturace – seznamování se Arabů s oběmi velkými kulturami ( byz, per)
1. Modlitebny: vzor Muhamadův dům – čtver. pozemek obklopený zdí. Vznikají nejstarší typy **džamii** ve tvaru obdéník. nebo čtverc. nádvoří , obklopeného ochozem se sloupovím. První džámi (např. Kúfa ) obklopena příkopem!
2. Qusajr Amra – zámeček, objevil Musil, Sýrie
3. Počátky výtvarného umění spadají do doby Abdulmalika a al-Valída I. Jejich tvůrci byli příslušníci porobených národů ( Aramejci, Koptové, Arménci, Peršané )

Jeruzalém - uprostřed někdejšího chrámu veliký kámen ( spodek Herodova chrámu? ) , legenda to uvedla ve spojení s posvátným Mekkským kamenem*→* uctívání obcházením . Nad touto skálou ( Sachra ) dal Abdulmalik zbudovat **Kopuli Skály ( Kubbat as- Sachra**) , chrám 8-hranného půdorysu dle kopulí byzan., kostelů. Kopuli Kubatt as -Sachry dal al-Valíd přenést z křest. chrámu v Bálabaku.

1. Poezie si zachovala svůj původní ráz ( odraz nostalgie po pouštním životě ) : **Majsúna** ( manželka Muáviji )

V Hidžázu kvetla milostná poezie : **Umar Rabí´a**

Básníci byli totiž v této době jakýmisi tvůrci veřejného mínění , hrající úlohu novodobých žurnalistů.

Nejprve sadž´- rytmizované, asonující věty, posléze qasídy.

1. Qasída – části: milostná expozice – popis cesty na jízdním zvířeti (+ lovec. scéna) – oslava osoby, sebe, kmene.
2. 1. prozaické dílo dochované v arb. - Korán

**Sklonek ummajovské moci**

1. Vojenská opora – syrské oddíly a muqátila – zájem na dalších výbojích – X tomu ale asimilující se arab. přistěhovalci do Iráku a Iránu, nemají už zájem účastnit se výbojů, silná asimilace v Chorásánu, berbeři v Pyrenejích, Arabové v Eg.

Vláda Abdulmalika a Válida = vrchol umajjovské doby ( politické i kult.) Pak nastává období úpadku.

Princip nadvlády arabského živlu se již přežil. Opora v Sýrii byla podvrácena nepřátelstvím mezi kmeny Kalb a Kajs,. V ostatních provinciích problémy s šíou a cháridžou.

Útoky na franskou říši na Z byly výhradní záležitostí berberů. Zde se ale již objevuje odpor Karla Martella , a proto hranice zůstávají beze změn.

Po Válidovi natupuje bratr:

**Sulajmán ( 715 - 717** )

 -rozmařilý, -zdržoval se v palestinské Ramle anebo v syrském Dábiku

Snahy se konečně zmocnit byzants. říše.

**Maslama** - nejlepší arabský stratég se přepravil do Cařihradu 716. Byzanci se ale urputně bránili. Po roce byli tedy muslimové nuceni zanechat obléhání , jejich loďstvo bylo ještě k tomu při návratu zničeno bouří.

**Umar II ( 717 - 720 )**

asketa, příznivec míru. Podporoval konverzi k islámu X restrikce vůči jinověrcům. Provedl reformu činže, vyhnal básníky.

Zásada rovnosti islámu – klienti stejné daně jako muslimové arab.

**Jazíd II ( 720 - 724** ) ( syn Abdulmalika )

romantic. zájmy. Zemřel záhy

**Hišám (724 - 743** ) ( syn -Abdulmalika)

svědomitý, poctivý

daňová reforma – od této doby ne držitel půdy, ale půda samotná je zatížena daní - )

**740** muslimové utrpěli těžkou porážku od císaře **Lva Isaurského** + jeho syna **Konstantina** u **Akroinu** , kde přišel o život i al-Battál ( hrdina rytířských románů )

Na Z vyvrcholila muslim.invaze do Evropy. 717 - 718 překročili muslimové Pyreneje, usidlují se v Narbonne, odkud podnikají nájezdy.

X odpor křesťanů v Asturii + rozpor Arabi X berbeři. Dokonce s franskou pomocí si **Munúsa (** berber ) založil samost. stát na SV poloos.

Změna *→* nový místodržící : al-Gháfikíj

**732 - Poitiers - Karel Martell** . Muslimové opustili bojiště po ztrátě vůdce

J Francie ale nevyklidiliX obsadili *Arles, Avignon, Valence, Lyon.* Později je ale Martell vytlačil až k Narbonne.

V S Africe - velké povstání berberů ( od Maroka až po Kajruván )Vojsko vyslané ze Sýrie utrpělo 741 zlou porážku. Teprve 742 zvládlo situaci a ovládlo Kajruván

Hišám se snažil být nestranný, pouze 1 chybou bylo hromadění finanč. přebytků

Rozlišil osobní daň jinověrců: **džizja**. Činžovní plat *→* obyčejná pozemková daň, musí platit každý bez ohledu na vyznání = **chirádž**

**Valíd II ( 743 - 744** ) syn Jazída II

dobrodružný, cynik. Vzbouřili se proti němu *→* útok na jeho zámeček- zavražděn

**Jazíd III** ( synal- Valída I) zemřel krátce po nástupu

Z této doby : džamíje: **Halab, Kajruván, Ramla**

Poslední Umajjovci sídlili především naokrajích pouště a av Damašku → vznikají malé zámečky ( kasr ): Amra, Chirbat Mazdžar, at- Túba

Měl nastoupit Ibrahím, ale nebyl všeobecně uznán, X němu: Marván ( znamenitý vojevůdce, spojil se s kmenem Kajs ) X Ibarahimovi ( + Kalb) → **bitva Ajn al- Džarr - 744**

**→ 744 se -Marván se stává chalífou**

**Marván II ( 744 - 750 )**

přebýval hlavně v Harrámu ( Mezopotámii ). Problémy s **džanánijou (** sekcí šíi ) → ovládli Irák + cháridžou

Nejúpornější vnitřní boj X umajjovcům byl veden pod heslem sjednání práva rodu Prorokova . Ší a se ale mezitím rozštěpila : 1) **zajdovci** - přímí potomci Alího a Fátimy

1. **kajsánija –** imám – **Mohamed Hanafíja** – ( syn Alí+ Chawla) -) skrytý imám v údolí Radwá
2. **hášimíja**- imám **Abú Hášim** ( syn M.Hanaf.). žil v Humajně u Mrtvého moře, přátelil se s M.Abbásem, předal mu ta práva.

Svůj vliv šířili z Kúfy a Churásanu. V čele **Abú Hášim**, vnuk Alího a manželky z rodu Abú Hanífa Chawly. Hášim -) předal práva na vnuka M strýce al-Abbáse. Stal se imámem. Po jeho smrti vysílá syn Ibrahím z Kúfy do Chorásánu jednoho ze svých stoupenců – **Abú Muslima ( Chorásáního**)**747 rozvinuty prapory černé abbásovské barvy** → zahájení boje X umajjovcům , táhli vítězně Irákem, obsadili Kúfu. Imám Ibrahím ( uvězněn ) přenesl svou hodnost na bratra **Abú l-Abbása** a ten přijal **20.11.749 v Kúfě hold jako chalífa.** Ibrahím zavražděn.

Marván X němu vytáhl **750 u Velkého Zábu** ) řeka ) ( u Mausilu) Marván poražen

Rod umajovský postihla krutá pomsta, skoro všichni byli povražděni. Al- Abbás získal přezd. As-Saffáh – krvavý. Abú Muslim brzy zlikvidován 755 – perský nacionalista

**Nadnárodní chalífát - Abbásovci**

* revoluce nebyla výsledkem etnic. sporů mezi Araby a Íránci, ale výsledkem nespokojenosti arab.bojovníků v provinciích spolu s místními obyvateli ( expanzivní politika), neochota dělit se o území s umajj. elitou – privilegovaní Syřané a dehkány. Revoluce v Chorásánu od arab. usedlíků a dehkánů.
* Připravila Araby o jejich výsadní postavení.silně se arabizují Syřané, Eg X Íránci NE! Perské hnutí: že nearabové jsou rovni Arabům.
* 750 zaujal tedy vůdčí postavení v islámské teokracii konečně rod Prorokův, ne ovšem potomci Alího nebo jeho dcery Fátimy, ale členové vedlejší linie hášimovské , odvozující svůj původ od al- Abbáse
* pouze Abdurrahmánovi Umajjovci se podařilo zdrhnout do Španělska, éra umajj. státu v Andalusii.

Abbásovci přestali být arabskými knížaty a stali se reprezentanty nadnárodní náboženské ideje.

Postupně se ale také stávali bezvýznamnými figurami , držíce se jen autority hlavy ortodoxního islámu

* odvrat od syrsko-babylon. Středomoří k V vlivům
* chalífa nejen zástupce Proroka, ale už i Stín boží na zemi.
* Ofic. náboženství suna!!!!
* Šuúbija – per. hnutí – Nearabové jsou rovni Arabům
1. I**badíja** - odnož cháridži, středisko v Umánu a S Africe

**Přenesení těžiště říše ze Sýrie do Iráku. Založen Bagdád ( poblíž býv. Ktésifontu )762**

Ztrácel se kontakt s poddanými → odcizení, nutnost prostředníků: **vezír (** nejvyšší říšský úředník )- byli až na malé výjimky perského původu. Často se tento úřad ocitl v rukou jedné rodiny:

1. 1) Barmakovci ( až do 803 ) – íránští dechkáni na bagd. dvoře až do 803 (Hárún je dal zlikvidovat). Budhisté z Balchu. Dynastie vezírů. Úřad prvního wazíra – Peršan…

**panovníci:**

**al-Mansúr** (754-75)

**al-Mahdí** ( z.785)

**Hárún al Rašíd** ( 786-809) – rozkvět X uvědomuje si polarizaci říše (VaZ) chce zemi rozdělit mezi své dva syny -)Amín – Z+Irák, -) Ma´amún – V+Írán ( Níšápúr)-) boj mezi nimi -) Ma´amún zvítězil, zůstal v Bagdádu ale, od té doby rozdrobování území.

**Al-Ma´amún** – (813-33) – mu´tazzila ofic. dogma.

**Al-Mutawakkil** – (z.861) mu´tazila potlačována. Ortodoxie. Učení Máturidího, Aš´áriho –deterministické, proti kausalitě, poslušnost, autoritativnost. Bilá kajf.

Začátky súfismu

Správa říše veskrze byrokratická. Chalífovi podléhal Irák , zbytek říše rozdělen na provincie – v čele **amír** ( zástupce chalífy) a **ámil** ( náčelník finan. správy)

* Soudní moc vykonávají kádí

V celém složitém a nákladném administrativním sytému dochází v pozdější době ke značným poruchám. Roste nepořádek a korupce ve státní správě. Kvůli četným změnám →nezaměstnaní úředníci. Současně se rodí v této době mnohomluvný a šroubovaný úřední a dopisový styl, jenž se v islámských zemích udržel až do nedávné doby

Rozvinula se islamizace a arabizace. V Íránu přijali islám záhy, ale zachovali si řeč. Naopak berbeři v S Africe se rychle přizpůsobili jak islámštině , tak arabštině. Rozmnožil se počet muslimů uvnitř říše. Postavení křesťanů se ale nezhoršovalo. Byli lékaři, směnárníky, velkoobchodníky

Jinověrci museli platit daň z hlavy

1. **zindíkové** - souhrnně nazýváni stoupenci manicheismu, mazdaismu a jiných herezí
2. **povstání Al**-Mukanny ( zahaleného) – Chorásán – důstojník Abú Muslima, po jeho smrti se prohlásil za inkarnaci božství-) nosil závoj, boj x Abbas., nakonec se otrávil, těsně předtím, než ho chytili
3. **manicheismus** – ájín-e mání – dualistic. nábož., vznik za Sásánovců.prorok Mání ( z. 271), ve své době nejrozšířeněj. nábož. světa, sahající od Číny až k Řím. říši. Mání žil v Babylonii ( Per. říše) jeho knihy sepsány v syrské aramejštině. napsal 6 knih v aram., 7. v pahlavštině – šabuhragan – věnována Šápúrovi I. Kompletní učení do té doby neúplné zvěsti Ježíše, Zoroastra a Buddhy. hl. spisy objeveny v Turfánu ( Čína). Mání se prohlásil za pečeť proroků, měl vize. Oblia u šáha Šáhrúha, ale pak nelibost zooastr. kněží - ) popraven za šáha Bahrama.
4. **813** – **37 – Bábakovo povstání** – v Ázerbajdžánu X Abbás. Bábak Choramdín – v pevnosti Qale-ye Babak – nakonec popraven v Bagdádu ( uťaty nohy ruce)

 Po stránce sociální se obyvatelstvo dělilo na svobodné a otroky. Šlechta neexistovala.

Jakási náboženská aristokracie = 1) druhové Prorokovi

 2) poté jen Hášimovci → osvobozeni od placení zakátu X

 dostávali stát. apanáž. Alíovci a Abbásovci - ) čestný titul šaríf ( pl. Ašráf). Jejich zájmy hájili naqíb al-ašráf ( rodoví předáci)

1. Otrokářství ( černoši, běloši ) . Nejvyhledávanější - kleštěnci pro harémy, s kterými obchodovali hl. Židé.

*Svět se dělil na dár al-islám a dár al- harb* ( země obydlené nevěřícími )

Důkladné studium koránu a veliký význam arabštiny daly vznik arab. filologii. Při výstavbě gramatiky byla vzata za základ řecká dialektika → tvoření gramatic. škol 1) Basra 2) Kúfa 3) Bagdád

Filozofie šla ve šlápějích Aristotelových, ovšem zabarvena novoplatonsky

Poprvé užita arabština k beletrii – Bidpajovi bajky – al-Maqaffá (z. 757)– arab. verzi pořídil z pehlevštiny.

**Rozklad Abbásovské říše v S Africe a v Íránu**

Celé území, ne kterém vládli Umajjovci, nedostali A. vlastně nikdy.

Vznikají mnohé samostatné celky:

1. **Midrárovci** (okolí Sidžilmásu) vzniklo 772 samostatné berberské panství
2. **Rustamovci – Z Alžírsko - (776 – 909 ),** okolo Táhartu. Ibádija. Zakl. Peršan
3. **Idrísovci – Maroko (788- 974) (** hl.město Valíla ( Volubilis ), potom Fás ( Fez ). Šíité!!!
4. **Aghlabovci** ( **Tunisko**, část Alžírska, + kus Tripoliska ) **( 800-909**)

- Pověřenec Hárúna ar-Rašída Ibrahím Aghlab měl potlačit velké povstání berberů na kon. 8.st. → **Ibrahimova říše** ( 800 - 812 ).

- Platí roční poplatek. 902 získávají Sicílii až do 1061. Plenili Itálii, dokonce i Mersailles. jejich panství zničeno po povstání ber. kmene Kutáma ( 909) -) ismailité -) do rukou šíy velké území

1. **Tulúnovci - Egypt.**( **868 – 905 )**  tam se ujal vlády syn tureckého otroka **Ahmad Túlún (z**mocněnec místodrž)

- 878 připojil ke své državě i Sýrii.

- **905** učiněn konec túlúnovské nadvlády. Egypt se stal zase závislým na Bagdádu.

1. **935 –** osamost. se potomek tur. knížete z Fargány **Muh. Tughdž**, titul ichšíd. Po jeho + Eg. přidělen kleštěnci Káfúrovi ( poručík jeho synů)
2. **Fátimovc**i ( **909 – 1171 )** – v Egyptě 969 – 1171. Ovozují svůj původ od Prorokovy dcery Fátimy a jejího manžela Alího.. Egypt po nimi zkvétal do doby nástupu duševně narušeného Al-Hákima. Ten vydával nesmyslná nařízení, nakonec záhadně zmizel. Od něj odvozuje svůj původ sekta Drúzů. Fátimovci byli svrženi sultánem Nurudínem za kolaboraci s křesťany , do Egypta vyslán Saladin, převzal vládu 1171.

|  |
| --- |
| R. 909 se Ubajdalláh nechal prohlásit chalífou. |

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Samánovci (875-999)**

* **dnes prezentováni jako 1. perská dynastie po Arabech**

Íránská dynastie, původně aristokratická z **Balchu**.

. Hlavní město **Buchárá**.

* Odvozovali svůj původ od Sasánovců, perská dynastie z **Balchu** (Afg.)-) k moci tak stará perská aristokracie, znovuzrození írán. národ. kultury.
* území **- Transoxánie** ([Buchára](https://cs.wikipedia.org/wiki/Buch%C3%A1ra%22%20%5Co%20%22Buch%C3%A1ra) a [Samarkand](https://cs.wikipedia.org/wiki/Samarkand), Kermán, **Tabaristán** (u Kaspického moře hist. území, dnes Gílán, Mazandarán, Golestán (celé Kaspic. pobřeží)
* doba rozkladu bagdádského chalífátu, významným činitelem se tak stává východní íránská kultura + budhismus ze Střed. Asie.

* jejich politika veskrze mírumilovná, nesnažili se valně o rozšíření svého území mečem.

**Nasr II (** + 943) – Zlatý věk – Rúdakí, Daqíqí.

**Táhirovci** –

dynastie chorásánsko-perského původu (**821-75**), centrum v **Níšápúru,** důležitá role - též vojenští guvernéři Bagdádu

- za Al-Mámuna prokázal cenné služby Peršan **Táhir al-Husajn** a za to 821 dostal místodržitelství v **Chorásánu**→ panství → rozkvět za syna **Abdulláha**  (828 – 845) a jeho syna **Táhira II** ( 845 - 862 ). Náležely k tomu i končiny až po Indii

**Saffárovci** (861-900) – ze Sístánu, vojenský charakter. Sístán, Fárs, Kermán, Tabaristán (dnešní Mázandarán), Chorásán, Afghánistán….

1. **Bújovci** (**932-1055**)

**-**  **Irák** a přilehlé oblasti, perští uzurpátoři, šiité

 **- 945** – abbás. sporů v Bagdádu využil kermánský bújovec **Ahmad** - ) bújovská dynastie (do 1055 – pak Seldžuci) – libovolně sesazuje a dosaz. chalífy. Šíité!!

Své jméno hned po chalífovi při páteční modlitbě, nechali i razit mince se svým jm.

- pan. Adududdaul - rozkvět říše

1. **Hamdánovci** - **Sýrie a a Mezopotámie** **( 929 - 1004** ) – na muslim-byzant pomezí. Arab. dynastie \_Hamdána – náčelník arab. kemne Taghlib. V čele bratři, později ale přinuceni Bújovci k vazalství.

 - význ.pan. Sajfuddaula - sídlil v Halabu, přízeň poezii i vědě. Zabrali Fátimovci.

Tyto polit. změny v S Africe a vnitřní zápasy o muslimské Španělsko v 8.st. způsobily dočasné ochabnutí muslim. nájezdů

Pro křest. Středomoří byli všichni **Saracéni**

Muslimské výboje zabíhaly i do Itálie. Dokonce vyplenili i okolí Říma. Italové museli platit na mnoha místech poplatky. 915 byli ale definitivně odraženi

.

1. V Kurdistánu vládli do 898 **Dulafovci**

Arabská okupace způsobila v Íránu nejen politic. , ale i kulturní změnu. Vznik perštiny: nebylo možno již vzkřísit starou perštinu ( pahlaví ), použilo se tedy jazyku lidového → nová perština

Fátimovci – 909 – 1171

(EG – 969 – 1171)

Před nimi v S Africe Aghlabovci, kteří se vymanili z abbás. moci. Území: Tunisko, V Alžír, kus Tripoliska.

**ismaílské výboje**: 1) **qarmaté** – základna Irák-) Bahrajn -) útoky na Mekku. Odkud **930** odvlekli kámen (zpět až 951)

1. S Afrika - jemen. ismíl. dá´í **aš-Šíí** vyvolal povstání berber. kmene - ) konec Aghlabovců 909.

V Rakkadě se tak moci ujal **Ubajdulláh** – 910 ( co tvrdil, že je potomek imáma Muhammada Ismáíla ( 7.imám) a geenal. tedy i k Fátimě -) **Fátimovci**. - ) mahdí

Sídlo v Kajruvánu. Nechal se 909 prohlásit chalífou.

Území: vrchol – 11.st **– téměř celá S Afrika, sicílie, Eg, Palest, Sýr, Z Arábie**

Díky nim zánik Idrísovců ( Maroko 974)

 Rustamovců ( Alžír 909)

 Midrárovců ( Sidžilmása)

**Egypt**- po svržení Tulúnovců ( 905) opět v abbás. rukou. Fátimovci dobyli Eg. konečně r. **969**. ( do 1171). Nová rezidence – Káhira – založena. 973 – zal. Al Azhar.

Zmocnili se i Sýrie. Svrchovanost nad Mekkou a Medínou.

Neuznávali svrchovanost abbás. chalífů – jen oni nárok na titul! V čele chalífa = imám, pod ním vezír a dá´í.

Vliv na **íchwán as-safá** ( vznik 10. stol. Basra)

Chalífa **al-Hákim** ( +1021) – zakladatel drúzů. **Nátiq** – boží inkarnace.

Vrchol: pan. **Al-Mustansir** ( +1094)

Rozsáhlé obchod. styky, rozkvět.

**1071 – Jeruzalém ovládli Seldžuci** 98 – zpět fátimovci 99 křižáci.

1171 Saláhuddín Ajjúbovec odňal Eg -) šía tak ztratila největší oporu.

**Politické úspěchy šíy**

K šahádě sunny přijali ještě větu: „ A kníže věřících Alí je druh boží „ .Sama šía se rozdělila na několik frakcí podle toho , kterému z potomků Alího bylo přiznáno právo na hodnost imáma a který z nich byl prohlášen za tzv. skrytého imáma , potomka Alího, který odešel do ústraní, ale jednou při svém návratu založí jakožto mahdí , Bohem správně vedený vykupitel světa, novou říši míru a spravedlnosti.

Po + 6. imáma Dža´afara ( 765) šía rozdělena do 2 skupin podle toho, zde je skrytý imám:

1) Dž. syn Músá - ) músawíja-) ithnáašaríja

2) Nebo syn **Ismáíl - )ismáílíja-) zajdovci – Jemen**

Frakce: 1)**zajdovci**

1. **músavíja** ( strana 7-i) opoutní místo = **Kázimíja** ( blízko Bagdádu )
2. **ašaríja (** strana 12 -i ) - skrytý al- mahdí - hrobka v **Samarrá**
3. **ismacílija -** velmi početná. Úspěch v S Africe.909 konec aghlabovců→ **Fátimovc**i ( 909-1171), chalífa Ubajdulláh. Odnož i qarmati

**2 doktríny –** 1)vnějš – **záhir** – veřejnosti, shoduje se s šíou 2) **bátin**- novopl, indic. nauky, inkarnace božství, číselné řady. Bůh se vtělil do !7 **nátiqů** (mluvčí): Adam až Muham.al-Mahdí

**J Írán –** zoroastr. , střední – šía, Chorásán, Transoxanie - sunna

10. stol. – ohromný rozmach šítské propagace. Islám. svět pod nadvládou šíit. dynastií. Sunna pouze v Andaluzii a na dvoře Ghaznovců.

**GHAZNOVCI (977 – 1186)**

* turecká dynastie, ale duch perský. Afgánistán, Pandžáb. Ghazna dnes v Afg.
* vladařský dům Ghaznovců založil abbásov. místodržící ve V provinci,hraničním území X Indii = **Sebükten** – syn Mahmud.
* Sebuktegin uznán Samánovci jako správce Ghazny ( porazil indic. Prince)

**Šáh Mahmúd** ( 997-1030) – podnikl17 výprav do Indie

* uvedl islám do přední Indie a Afg.
* Věrný chalífovi, titul emír a sultán.
* Porazil Sámánovce – zabral jim Cisoxanii ( před Amudarjou)
* . Qarachánovci ale zabrali Bucháru a Transoxanii.

**Syn Mas´ud** – (z. 1040) – umožňoval Oghuzům obsazovat Chorásán, obsadili i Ghaznu ( 1040) sídelním městem Ghaznovců se tak stalo Lahore. Seldžuky zatlačeni až na V hranici Íránu, zůstalo jim jen indic. Území.

* Ferdausí
* **Al-Bírúní** na Gh. dvoře.
* Před Mahmúdem prchal **Ibn Síná**

**umajjovská říše na Pyrenejském polostrově**

**( 756 – 1031 )**

Poloostrov byl pro Abbásovce ztracen hned od počátku. Tato država se nazývala **al-Andalus ( podle původ. obyvatel Vandalů)** a byla osídlena téměř výhradně syřanskými Araby – ti nazýváni **Šámijún** – Syřané. V konfliktu s africkými berbery, co se sem furt valí. Syrské prostředí nahrává jedinému přeživšímu masakru v Damašku. V pol. 8.st se mladému energickému **Abdurrahmánu** ( vnuk chalífy Hišáma, Qurajšovský sokol ) podařilo uniknout abbásovskému krveprolití a

*založil ve Španělsku* ***umajjovské*** *knížectví se sídlem v Cordobě – 756.*

* jediný umajjovský princ, co se zachránil. Porazil andalúz. abbásovského místodržícího. Musí odrážet útoky Karla Velikého. Sídlo **Cordoba**.

Domácí obyvatelé= Iberové, Románi, Germáni. Ti, co nepřijali islám, ale arabizovali se – **mozarabes.** K domácímu obyvatelstvu se výbojci zachovali tolerantně. Část se jich obrátila na islám nebo se poarabštili, tzn. přijali za obcovací řeč arabštinu a dávali si vedle svých rodných a křest. jmen ještě jména arabská. – **mozarábové ( musta´ribún)** Měli jakousi vlastní samosprávu , velmi příznivá doba i pro Židy.

- vlastní soudci – qádí an-nasárá ( to nebylo nikde jinde v isl. světě)

- Co se týče stavebních památek, je jich bohužel pomálu, protože většinou padly za oběť růz-ným pleněním, zachovala se ale ***džami v Cordobě***

* Samozřejmě, emírové v Andalusii nebyli v oblibě v Bagdádu.
* - za synů **Hišáma** a al-**Hakama** problémy s nábož. opozicí - ) 825 násilný odchod tisíců rodin do Afriky -) odtud tito ovládli Krétu, vzali ji Byzantincům. Až do r. 961 – základna pro arab. pirátské nájezdy.

**891** se Arabové uhnízdili na **hoře Sv. Mořice**, v Provenci, kde si vytvořili z tvrze **Fra-xinetu** základnu k loupeživým výpadům do okolí. Přepadávali kupce a poutníky putující do Říma.Teprve přepadení a zajetí clunyjského opata **sv. Majola** vyvolalo rázné zakročení proti nim a Fraxinet byl dobyt křesťany.

* problémy: Normané , Fátimovci, co sjednocují skoro celou SZ Afriku. Nebezpečí zažehnáno až když ovládli Eg **969**.

**Abdurrahmán III ( 912 – 61)**

Vláda Abdurrahmána III. a jeho syna al-Hakama III. byla vrcholným obdobím hospod. a kult. rozkvětu muslimského Španělska.

- **Od 929** začal Abdurrahmán III. užívat místo dosud užívaného titulu *emír* titulu ***chalífy a knížete věřících s itulem an-Násir***

* zmocnil se Maroka, Z Alžírska. Chalífát založil na vzdor fátimovskému chalífátu.
* Pokles styků s muslim. V X vznik svérázné muslim. kultury zde.

Na zač. **11.st** se k moci dostává milenec křesť. matky Hišáma II., muž vynikajících vlastností, pojmenovaný vítězný – **Almanzor** . Byl posledním, komu se ještě podařilo ucho-vat rozkvět muslim. Španělska. byl to ale puritán, nepřeje knihám, většina Hakamovi knihovny za něj zničena.

Po smrti jeho syna se r. 1008 končí vrcholné období umaj-jovského panství ve Španělsku. změna na trůně přinesla občanskou válku, → rozklad v hl. městě Cordobě, **v roce 1031** **městská rada Cordoby prohlásila umajjovský chalífát za zrušený**. → vyhlášena Cordóbská republika. rozklad celé říše, rozpadá se na malá knížectví, v nichž se zmocňují vlády různé dynastie původu arab, berbers-kého, slovanského i domácího.

1085 křesťané dobývají Toledo.

##### Ústup islámu na západě

Rozdrobením kdysi jednotné muslimské državy nastal politický úpadek a oslabení.

* pol. 11. století v S Africe ve znamení invaze arab. beduín. kmenů ( Banú Hilál, Banú Sulajn). Pronikavá arabizace. Prošli Eg, Lýbií, Maghribem.
* Muslim. Západ ( Maghrib) a muslim. Španělsko ( al-Andalús) založen na obchodě s Au – hl. v Sidžilmáse v J Maroku

**- 1082** kastilský král Alfonz IV zle zpustošil území muslimů a obsadil Toledo. Tak byl Mu´tamid donucen požádat o pomoc mocného souseda v protilehlé Africe.

* Zde ve 30.letech 11.st. přijal náčelník berberského kmene **Sanhádža** misionáře **Abdulláha** , který založil bojovný řád ***almoravidů= al-murábitún*** . R. **1061** přijal titul emíra **Júsuf** **Tášfín**, jeho říše se pak rozšířila na celou SZ Afriku až po Alžírsko

 Proto se sem upíraly naděje Španělských muslimů, Tášfín se tedy přeplavil **a r. 1086 porazil Alfonze** **VI. U Zalláky** ( Sacralias). Tím byl křesťanský postup zastaven, ale špa-nělskou državu tak získává Tašfín. = **murábité**

- strohá ortodoxie, pronásledování učenců.

Po jeho smrti nastupuje jeho **syn Alí** ( 1106 – 1143) a s ním přišly zlé časy. Byl to pu-ritán, který potíral jakékoli volnější projev vědy nebo umění.

Nakonec se murábité zničili vlastní nábož. nesnášenlivostí, jejich zánik je spojen s **Muha-mmadem** **Túmartem**, zakladatelem učení, jehož stoupenci se nazývají ***almohadé=***  španěl. zkomolenina al-muwahiddún. Stoupenec Ghazálího a alAšárího, odmítl antropomorfní výklad Koránu. Základní pojem tauhíd. Důraz na mravnost, trestání poklesků, nechal se prohlásit mahdím. Vyhlásil boj panství almorávidskému, za jeho života se to omezilo pouze na odboj berberských kmenů ve Vysokém Atlasu, kde si M. zřídil těžko přístupné sídlo **Tín Malál**, jež se pak stalo posvátným místem almohadského hnutí a pohřebištěm jeho hlavním představitelů. Později po mnohaleté válce se jeho následovníkovi podařilo podrobit významná místa jako Marrakéš, Fez a zničit murábity. Ovládli Cordobu, Grenadu.

- říše na J od Lýbie, na J od Atlasu podél Z pobřeží + třetina Pyrenejí

* **Abdulmum´in** se zmocňuje i Pyrenejského pol. ( 1146-1154). Na kon.12.st. dosahuje almohadská říše vrcholu, pak ale kvůli postupujícímu křest. ohrožení i roztržkám ve vládnoucí dynastii nastal rychlý úpadek, takže se v 70. letech 13. st. Říše rozpadla.
	+ V oblast almohád. státu = **Ifríkíja** – dneš. Tunis, V Alžír. –spravuje rod **Hafz**, který se **1230** osamostatňuje. Hafský vládce al-**Mustansir** dokonce uznán na krátkou dobu chalífou ( od 1258 do vyhlášení abbás. Chalífátu v Káhiře) . křížová výprava Ludvíka IX proti Tunisku – ale fiasko.

- V 15. stol. Největší rozmach a územní velikost – témeř celý Maghrib. Teprve od 1574 spravováno území jako osmanská provincie.

* Zbytek území almohádovců ovládli dva samostatné státy: **v Maroku říše Marínovců** ( 1196-1265),
* **v Alžírsku dynastie Zajjánovců** ( 1239-1554)
* **Wattásovci –** pobožná větev Marínovců ( 1420 – 1554) – boje s Portugalci, v zájmulidové mobilizace podporují kult **Idrísovců**, svatých šejchů,
* **1232 se** sultánem Andalusie stává příslušník **Nasrovců**. Pouze pobřežní pás s Granadou, Cordobou, Almerií. Sídlo Alhambra v Granadě. Stále však problém s křesťany,
* **ztráta Cordoby - 1236 i Sevilly 1248.** 1308 získávají křesťané Gibraltar a Nasrovci se stávají na 150 let vazaly kastilských králů. 1479 – spojení Kastilie a Aragonie ( **Isabela** **Kastilská** a manžel **FerdinandII** **Aragonský** ) a jim **1492** museli vydat i **Granadu**. -) vypovězení nekatolíků ze země.
* Dokonce i arabofonní křesťané (moriscos) = křesťanští konvertité vypovězeni 1609 do S Afriky.

***kultura***

* al-Hakam – mecenáš věd a umění,1 z největ.knihoven středověku.
* Vznik milostné arabské poezie, vliv na fr. i španěl.

**Významní učenci té doby**:

* **Ibn Tufajl - 12.st. – Hajj ibn Jaqzán**
* **Ibn Rušd – Averroes – 12.st – obrana X Ghazzálímu**
* **Ibn Chaldún – 14.st.**
* **Ibn Bádždža ( Avempace) 12.st**
* **Židé: Salomo ben Gabirol – 11.st**

 **Mosé ben Majmún – Majmonides – 12.st –** lékař Salláhuddínův, odešel do Eg. za murábitů.

**Cestovatelé:** Ibn Džubajr

 **Ibn Battúta (14.**st.) – Indie, Čína, Súdán, Povoží, 25 let cest.

**Překlady –** z arabštiny do latiny –velké centrum překladatelské v Toledu.

Architektura – džami v Cordobě, 8. stol. na místě kostela.

* palác Al- Qasar ( Alcasar)
* za Mansúra – palácové město za Cordobou – al-Madína az-Záhira
* Nasrovci v Alhambře
* **Mudejarské umění** – postmuslimské ovlivněné maurským stylem. Umění arabské nevzalo za své ani při politickém ustupování, udrželo se na španělské půdě pod názvem umění **mudéjarského**: památky: sevillský **Alcásar** ( 1360)

# Přední Asie v době Seldžucké

Ze stepí Stř. Asie pronikají furt Turci. V 10. století pod svrchovaností qarachán. kmenů. Jsou vypuzování Mongoly z mongolska.

-Mongolové a Turci vedle sebe žijí na Z a SV od Číny.

**Seldžuci –** nejsilnější odnož tureckého kmenového svazu **Guzzů ( Oguzzů**), který měl své jméno od náčelníka **Seldžuka**, jenž svůj kmen přivedl poč. **2.pol.10.st** z kirgizských stepí do území při ústí řeky Syru do Aralského j. a později do okolí Bucháry. Vážný soupeř Qarachánovců.

Zde se stali Seldžuci vyznavači ortodoxního islámu. Začali nájezdy do Íránu, pod vedením dvou vnuků Seldžuka : **Tugrula Bega Muhammada** a Čagriho Bega Dá´uda.

#### Tugrul – zakladatel seldž. státu – od 1037

- Zmocňují se v 1.pol. 11.st. Mervu ( Margiana – Turkmenistán), Churásánu, Džurdánu , Tabaristánu ( = Mazandarán) a perského Iráku – vytlačují Bújovce.

1**055** **obsazují Bagdád –** chalífovo postavení se nezměnilo. Jeho poručík už ale nebyl šíita

( Bújovec), ale sunnita ( Seldžuk)

* území od Konstantinopole po čínský Turkestán
* Tugril Beg zde zaujal místo bújovských vladařů, povýšen hlavou pravověrného islámu na vládce říše ( sultán). Zemřel 1063, další odboje vede jeho synovec :

**Alparslan**.

* Výjezdy do Malé Asie: porážka byzantského císaře **Romana IV.Diogena u Mantzikert (S od Vanu) – Malazgirt) 1071** → *obsazení skoro celé Malé Asie*.
* **1071 – dobytí Jeruzaléma na Fátimovcích**
* Invaze tureckých kmenů přinesla mnoho změn, včetně etnických.
* Vzali Sýrii a Palestinu Fátimovcům ( 1071). Dobyli Jeruzalém, ale 1099 ho dobyli křižáci.
* V Íránu hl na SZ – porazili místní vládce, vládnou až do mongol. invaze ve 13. st.

**Džaláludín Malikšáh** ( 1072-1092)

Největší seldž. Sultán, nastává určité ustálení. Hl. zásluhu na tom měl jeho poručník a vychovatel Peršan **Hasan Alí ( Nizámulmulk**) - zakládání madras, šíření literatury…

 - nový systém udělování beneficií - **iqtá**´ - zavedli Bújovci – nutnost odměňovat i nižší důstojníky půdou. Za léno služba státu a daň charádž. Nizám. zlegalizoval a důsledně plnil.

* Seldžuci byli rozhodnými stoupenci ortodoxie. )
* Hl. město **Esfahán**
* Převrat byl uskutečněn i v cítění náboženském, → nábož. skepse – **al-Ghazzálí** ( z. 1111 ) vytvořil nový systém islámské věrouky.
* Za Málikšáha zreformování kalendáře na k. **džalálí** – za pomoci Chajjáma. (staroperský kalendář), zaveden, ale z nábož. Důvodů nemohl nahradit islámský lunární.
* Seldžuci pronásledovali šíu, teprve za Nizám. pozastaveno. Z této doby Násir Chosrau – cestopis Safarnáme, cenné infce o ismáílíi.

**Opozice:**

**Assassini** – sekta ismá´ílíje ( nizárija) , šíitská, založená Peršanem **Hasanem Sabáhem**, pevnost **Alamút** ( Orlí hnízdo) – Elbroz. následovníci: ***háššášún*** ( poživači hašiše) → fr. slovo asasin = vrah. Zavraždili Ni-zámulmulka 1092 a asi i Malikšáha. Zničili je až Mongolové v pol. 13. stol.

Málikšáhovi smrti využili Fátimovci, zpět dobyli Jeruzalém ( 1098) , ale jen na rok. Začátek křížových výprav.

Nastává úpadek seldžucké říše, nejdéle vládl **Sandža**r (1118 – 1157 ), vládl ale jen na části území. Říše se rozpadla na mnoho panství **( po roce 1092**) , v nichž vládli jednotliví členové dynastie nebo se jich zmocnili **atabegové,** turečtí emírové nízkého původu:

Skupiny:

* **Dynastie Chórezmšáhů** ( 1097 – 1127) ( Chórezm – delta Amudarji, Uzbekistán). Sídlo v Chívě. Později se zmocnili Chorásánu, Kermánu, perského Iráku. Poraženi a zničeni postupující mi Mongoly.
* **zakl. Qutbudín.**
* **Alp Arslan – (z. 1172)** – samostatnost.
* **Aláuddín Mohamad** –( z. 1220) – zisk Irán, Afg. Pak pronikl do sfér zájmu abbás. Chalífy Násira (al-Nasr) a legenda vypráví, že proti němu požádal o pomoc nově se formující sílu na S – Mongoly a začal tak jejich tažení.
* Iráčtí Seldžukovci ( 1118-1194 )
* kirmánští Seldžukovci ( 1094-1117)
* syrští seldžukovci ( 1094 – 1117 )
* **maloasijští Seldžukovci** ( 1073-1307) – nejvýznamnější, na poč. 12 . stol. vytvořili v Anatoli samostatnou dynastii se sídlem v **Konyi** ( Ikonion). 12 století pro ně vrcholné období.

Politického úpadku se snažil využít také bagdádský chalífa **an-Násir** ( 1180-1225), ve svém úsilí o obnovení panství Abbásovců. Snažil se smířit ortodoxii se šiou, reorganizovat futúvy, jakési islámského rytířstvo.

**kultura**

V době rozpadu seldžucké říše se pozvedl kult. život na celkem vysokou úroveň, zvláště v Persii

:**Anvarí** ( 12.st.) **Sana´í, Sa´dí ze Širázu** – didaktik,

**Nizámí (12.st.**

**Rúmí** ( 13.st )

Attár ( 13.st.)

Filozofie: Ghazzálí – (z. 1111),

Omar Chajjám – u Malikšáha, 12.st.

Násir Chosrau

Architektura: íránský prvek **íwánu** – otevřená předsíň vyklenutá kýlovým obloukem, je na straně qibly nebo naproti ní a někdy i na protějších stranách nádvoří. Již za Sásánovců -) přešlo do islám. arch. Vrchol za seldžukovců.

Nový útvar madrasa – nádvoří s celami žáků ( vzor buddhist. kláštěry)

Řemesla – koberce -) do Íránu z Malé Asie.

**Křížové výpravy**

**1071** vpadli Seldžuci do Sýrie a Palestiny a převzali je Fátimovcům. Ale jen na chvíli, pak je F. dostali zpátky.(1098) – 1099 ale křižáci získali.

1. Papež Urban II. vyhlásil **1095 v Clermontu** 1. křížovou výpravu. Propagace kaza-telů **Petra Amienského a Gautiera sans Avoir**. Vedou: **Hugo Vermandois**

 ( syn fr. krále ), **Godefroi, Balduin**, **Tankred, Raimond z Toulese**.

Záminky: 1) větší ústrky křesť. Poutníků za Seldžuků v Jeruzalémě( 1071 – 98)

1. volání byzant. Císaře o pomoc X Seldzukům
2. znovudobytí muslim. Španělska – Toledo křesťany 1085
3. nová léna

- **1096 – u Nikáje** - porážka sultána Kiliče Arslana

 - **Antiochie, Edessa** – získány

* **1099 – dobyt Jeruzalém**, vládcem se stává Godefroi, pak králem Balduin

**Vznikají 4 křižácké státy: Edessa, Tripolis, Antiochejské knížectví a Je-ruzalémské království.**

 Křesťané se mohli těšit ze své nadvlády pouze asi půl století, pak zahájil odboj **Zangí**,

**Zengí –** atabeg mosúlského seldžuckého prince. 1127 zahajuje rozšiřování území na Z

- **1144** dobyl zpět **Edessy**

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. **1147** – **Ludvík VII** ( fr. král ), **Konrád** ( německý král ), **Amaury, Guy** **Lusi-gnanský, Balduin V**. Daří se dobýt pevnost **Askalon, Kypr** ( byzantský )

##  Nurúdín

- Zengího syn

* **1154** dobyl zpět Damašek, kde atabeg platil křižákům poplatek. Egypt –spory o moc mezi samotnými Muslimy + pomoc a následná rivalita křižáků (Amrlich I. ). Nakonec hodnost vezíra zaujímá mladý

Saláhudín Jusúf ( Saladin **) (** r.1169 – 93 )

* synovec kurdského vezíra, kterého vysílá Nurúdín do Egypta – zakladatel **dynastie Ajjúbovců ( 1171 – 1250**)
* 1171 obnovil podřízenost Egypta. Smetl Fátimovce. Obnovena sunna.

Nato se křižáci opět pokusili zvrátit stav věcí tím, že vypravili válečnou výpravu k Dimjátu (**Damietta**) -marné obléhání → mír.

Jeho vlivu se začíná obávat Nurúdín, a to celkem oprávněně, ale nečekaně umírá 1174. Nastoupit měl jeho syn Isma´íl, Saláhudín se chtěl stát jeho poručíkem, ale on si už mezitím našel někoho jiného, takže je Saláhudín nakonec porazil oba **u Kurún Hamát 1175**. Nato se stává neomezeným pánem celé Sýrie. Pustil se do boje s křižáky, ze začátku moc štěstí neměl, byl poražen **u Ramly 1177,** pak ale vítězství u **Márdž Ujún 1179**

* **1180** jeruzalémský král s ním smluvil klid zbraní ( **Balduin IV**. ), **1183** proměněno ve 4letý mír ( Balduin V. )
* **1187** nová válka, **Hittín**, porážka křižáků. ( zajetí jeruzalémského krále Víta Lusig-

nanského )

* kapitulace také Jeruzaléma, odchod téměř veškerého křest. obyvatelstva.

**3)** v Evropě zavládl poprask, **Fridrich Barbarossa, Richard Lví Srdce, Filip II.** ( fr. král) obléhání pobřežního města **Akká ( Akkon** ), muslimská posádka zde se vzdala, **1191** a byla na rozkaz Richarda po nezaplacení výkupného pobita. **1192** sjednán opět mír. **1193** umí-rá Saláhudín. S. obdivoval i Richard.

Za jeho vlády říše: EG, Sýr, Palest ( krom pobřež. Pásu),S Mezopotámie, Jemen (až do 1228).

- rozpad říše po jeho smrti, definitivně 1250.

Nastupuje jeho bratr **Sajfudín** ( Safadin), podařilo se mu spojit všechna ajjúbovská území, potom jeho syn **al-Kámil, 1218** obléhání křižáckého Dimjátu, ale museli ho potom zase opustit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Chystala se nová KV, jejíž přepravu zajišťovali Benátčané. Vojsko se shromáždilo a nalodilo, ale Benátčané donutili zadlužené křižáky dobýt uherský přístav **Zadar**. Další podmínkou bylo pomoci k dosazení sesazeného byzant. krále Alexeia. Křižáci to provedli si-lou a **1204 město dobyli**. Na byzantský trůn dosazen loajální císař a vyhlášeno **Latinské cí-sařství.** Byzantská říše obnovena **1261,** ale již nikdy nenabyla dřívější moci a významu.

**6) 1228** přistál **Fridrich**, donucen papežskou klatbou, na palestinském pobřeží. Ale k bojům nedošlo, protože Fridrich, mentalitou bližší spíše islámu, sjednal s Kámilem mír. **1229** smlouva, jíž se podstupuje Jeruzalém, Betlém a Nazaret křižákům..

Po smrti Safadina nastupuje jeho syn **as-Sálih** ( 1240-1249), jeho turecký generál **Bajbars** připravil křižákům krvavou porážku **u Ghazzy 1244**. → podnět k 7. křížové vý-pravě vedené **Ludvíkem IX.Svatým**, který byl ale brzy po vylodění zajat. Núrúdín i Salá-hudín byli oba stoupenci umění a vědy a stavebnictví. Výpravy definitivně dokončeny doby-tím **Akonu ( 1291 )**

## Mongolský vpád do Přední Asie

Mongolové neboli **Tataři,** etnicky spříznění s Turky. Původně sídlili ve stepích jižní Sibiře,do pohybu se daly v 1.pol.12.st.1141 byl mongol. kmeny poražen sultán **Sandža**r a musil jim podstoupit kraj za řekou **Amu**

V téže době spojil mongolské kmeny chán

 ***Temudžin - Čingischán***

 ( 1206 – 1227 )

který byl **1206** na velikém sněmu provolán velkým chánem, **Čingiz Chánem**. **1215 dobyl Peking**.

* **1220 dobývá Bucháru** , město vypleněno a spáleno, totéž se stalo se **Samarkandem.** Krajem se šířila šílená hrůza.
* **Pak** vtrhli do Chorásánu, podrobili si **Rajj**, **Mazandaán**, perský Írán, **1220** pronikli do Azerbajdžánu, Kavkazska, dostali se až k břehům Indu.
* Obrana byla slabá a krátká, jediný, kdo se postavil na odpor byl chvárizmšáhův syn **Džaláludín**, muž velmi hrdinný, ale špatný organizátor.
* **1221 bitva u Kábulu**, kvůli zradě D. musel utéct.

Když se **1224** Čingiz Chán rozhodl vrátit zpátky na východ, zanechával za sebou spo-ušť v zemích, v nichž před jeho příchodem byla desetitisícová města. Zničen byl **Hérát**  a **Balch,** z bohatého **Mervu** zbyla jen nepatrná osada, někdy slavné město **Tús** je dodnes malou vesnicí vedle později vzniklého poutního místa **Mešhedu.** **1227 Č umírá**, nastupu-je jeho synové:

1) nejmladší – jádro říše – Mongolsko (hl.město **KaraQorum**)

2) **Čagataj** – Transoxanie¨

HORDY – všechny zformovány kolem 1226

1. **Zlatá Horda –území na S od Kavkazu a Kaspiku. Altin Ordu. Dnes Rusko , Ukrajina, Kazachstán, Kavkaz. Kipčatský chanát.** Panovník **Berke** – 1., kdo přijal islám . taky uznal podřízenost abbásovského chalífy v Káhiře - ) roztržka s ostatními chány-) odtržení Zlaté hordy ( 1260). skončili 1419.
* – pochod na Z **-) 1236** – zničení státu povolžských Bulgharů
* zničení ruských měst u volhy, Moskva, Murom…, **1240 Kyjev**
* **1241 –Lehnice –porážka slezského knížete Jindřicha II. Protáhli Moravou na J,kde se spojili s J větví**
* Uhry – zničení armády Bély IV. Pak se musí vrátit , protže1241 umírá Ogedej.
* 2) **Modrá horda ( Gök Ordu)** ( 1224-1340) byla V částí Zlaté hordy a na Z části byla Bílá horda. **Džučiho** syn –**Batu chán** (**Batu a Berke bráchové)**
* **3) Bílá horda – Ak Ordu – Z část Zlaté Hordy –** Stř. Asie a část Sibiře.
* Všechny Hordy sjednotil r. 1380 chán Toktamiš.

###  Ögedej( 1227 – 1241 )

opět zpustošil Írán, teprve po jeho smrti **1241** dostal správu západu

**Argun ( 1244 –49 )** muž velkého nadání a vzdělání, který konečně sjednal nějaký pořá-dek. Zasáhl i do poměrů maloasijských seldžuků. **1243** sultán **Gijásuddín Kajchusrau II** poražen na **Köse Dagu u Bajburdu** a pak obsazena všechna významná místa jeho říše. Ma-loasijští sultáni byli od té doby libovolně dosazováni Mongoly, museli nad sebou trpět mon-golského místodržícího a platit mu poplatek.

**1249** – teprve po 9 letech zvolení nového chána, přítel Batua: **Möngke (Mengü)**, který poslal na západ na nové výboje svého bratra:

 **Hülegü -** byl také určen za vladaře podrobeného islámského území .

**- 1255 – podél J břehu Kaspiku -) ovládl Z Írán, zničil Alámút a assasíny**

* 1. **1258** se zmocnil **Bagdádu**, město vypleněno, chalífa popraven ( Musta´sim). To se stalo i většině jeho příbuzných, jen několika se jim podařilo uniknout do Egypta. Od té doby vykonávali Abbásovci v Egyptě funkci duchovní hlavy islámu, mající určitou pravomoc náboženskou. Mamlúci zde obnovili chalífát.
	2. Z pádu Bagdádu radost křesťané a šíité. Pomáhali při drancování. Cháni měli kladný vztah ke křesťanství.

**1259** – Hülegü porazil egyptský sbor **u Manbidže**, pak se zmocnil **Halabu** a **Damašku**. Pak ale zemřel Mönge a po něm byl zvolen **Kubilaj** ( Hulegův bratr).

Za dobu Hulegovy nepřítomnosti, kdy musel odjet na pohřeb bratra, vedl vojsko v Sýrii jeho velitel **Ketbuga**, který byl **1260 u Ajn Džálút – Goliášův pramen** poražen a popraven Eg. mamlúckým velitelem.. Tímto nimbus neporažitelnosti pominul, Mongolové pak rychle ztratili S Sýrii.

Mongolská říše se rozdělila na několik panství krátce obč. válka). Po zvolní Kubilaje rozpad na 4 říše:

1. čínská - panství velkých **chákánů**
2. **Hordy**
3. **Ílchání** - potomci Hülegovi, kteří ovládli staré islámské teritorium **Íránu**, arabského **Iráku** a **Malé Asie**

**Po odtržení Zlaté –Hordy** – 1260 – se Mongolská říše rozděluje na

1. čínsko-mongolskou
2. Ílcháni
3. Zlatá Horda
4. Z část říše **čagatajské (** říše, kde vládli potomci Čingischánova syna Čagataje ( 1227-1358) – Mávará´annar, Transoxanie, Turkestán )
5. Dále panství **Astrachánu** ( Hádždží Tarchan, Aždarchan ), náčelníctvo **Kazaků** ( **kozáků –** 1428 – 1800, vládli nejprve dlouho pod sultány, potom v područí cara) a chánové **krymští** ( 1320-1783), kteří vesměs užívali za svým jménem titul **giraj** ( kníže)

Říše Ílchánů

* sídlo Tabríz. Hlavní středisko Azerbajdžán
* státní aparát zcela v rukou turecko-íránských
* Hülegü –buddhista, animista.Jádrem říše Hülegovy a **jeho nástupců = ílchánů** ( kníže země, míru. – výraz podřízenosti velkému chánovi) byl Írán a oni se také pokládali za vládce perské. Střediskem jejich říše byl Äzerbájdžán a Arrán, sídelním městem v létě **Tebríz** nebo **Maarága**, v zimě **Bagdád**.

. **- Abaqa** ( 1265 – 1282 ) – náboženská tolerance, také buddhista

- Boje s mamlúckým sultánem Bajbarsem.

* - snaha o přístup ke Středoz. moři -) intenzivní styky se Z státy (. V Tabrízu často Francouzi, papežští poslové ). Spojenectví ílchánů s katolíky ( plán mongolsko-Fr invaze na Sýrii – proti Mamlúkům, ale neuskuteč. + spojenectví s Benátkami a Janovem
* X nim hl. nepřítel – Zlatá Horda – Mamlúci+ Byzanc+ čagatajci
* Írán v té době pevný, poprvé se dostává do širokých mezinárodních uskupení

 - **Argun (** 1284-1291)

 - **Gajchatu** ( 1291-1295) – nejhorší ze všech Hulegovců, totálně zruinoval státní poklad-nu, jeho rádci proto připadli na myšlenku zavedení papírových peněz jako v Číně - 1294 . → anarchie, ohromení života. Proto pak zase zrušeno.

**Gazan** ( 1295-1304)

 - přestoupil na islám. skončení budhistic. Mise v Íránu

* jeho vezírem byl slavný lékař a historik**: at-Tabíb**. Velmi zdatný panovník, který ale bohužel zemřel velmi záhy. Po jeho smrti už začíná opět období poklesu a postupného rozkladu, který skončil rozpadem na několik státních útvarů.

V rámci Mongolského státu také vládnou dynastie, které se Mongolům poddaly a byly jim za to uděleny državy a nezasahování do jejich vlastních sporů:

* 1. stát **Kertovců** (1245- 1383) – Hérát
	2. **Hezáraspovci** – (1183 –1424) – Lorestán Velký
	3. **Choršídovci** ( 1195-1596) Lorestán Malý
	4. Dynastie **Zangí** – J Fárs – hl. město Šíráz – tehdy zde Sá´dí ( z.1291)
	5. **Muzaffarovci** ( 1286 -1357) arab. místorž. rodina ve Fársu , připojili i Sístán, Jazd, Kermán, Šíráz
	6. **Sardabárové v Chorásánu ( Sabzavár ) ( 1337-81)**

**Öldžajtü** ( 1304 – 1316) – persianizované jm. Chodábende

* přestup na šíu
* založil nové hlavní město **Sultáníja** ( u Kazvínu)

**kultura**:

literatura pokles, nárůst historiografie.

Ílcháni : Na dvoře šáha Šu´džá´a – **Háfez** ( 14.st.)

 **Ubajde Zákání** - satyrik

***Egypt pod vládou mamlúckých sultánů***

 ***1250-1517***

**Mamlúci –** kipčatští Turci ze stepí J Ruska. Najímáni do armády. Mamlúckými veliteli zavražděn Ajjúbovec Túránšáh. Vládne za něj jeho matka a v té době odchází k mamlukaci společnosti. Zcela ovládli Eg, vytlačili Ajjúbovce i ze Sýrie a připojili ji opět ke káhirskému centru. Za zakladatele mamlúckého panství je považován:

**Bajbars** ( 1260-1277)

 Ideově posílil svou pozici v islámském světě poskytnutím ochrany bagdádskému chalífovi **al-Mustansirovi** ( po pádu Bagdádu 1258) od něhož si dal udělit v léno Egypt, Sýrii a všechny země jichž dobude. –stalo se tak slavnostním obřadem, **tento akt holdu a investitury** stal se pak až do zániku mamlúcké říše běžným zvykem při každé změně na trůně. Chalífa byl tak téměř zbaven možnosti uplatnit se politicky a stal se jen duchovní hlavou islámu materiálně závislou na mamlúckém sultánu. Bajbars vládl dobře i hospodářsky.

- **1261-75 – likvidace Antiochijského knížectví** v S Sýrii. Omezení křižáků.

- adaptace seldžuckého feudálního systému, po Ajjúbovcích. Léna bylamaximálně doživotní, ne dědičná.

###### Sajfuddín Kalá´ún

Další významný sultán, jenž si dal jméno **al-Málik al-Mansúr** ( 1279-1290). Dobyl joha-nitských pevností **al-Markabu** a **Karaku** a pak i syrskou **Tripoli**. Pak ale podlehl zimnici. Zřídil si svou vlastní gardu z otroků čerkeského původu ( vláda na ně přešla pak **1382**

 Jeho **syn Chalíl** definitivně ukončil křížové výpravy dobytím **Akonu.**

* **Al-Malik an-Násir** , vládl až do **1340.** Byla to doba pořádku a blahobytu.

Za posledních 4tureckých sultánů vládl delší dobu jen **Zajnuddín Ša´bán,** za jehož panování došlo k pošetilému pokusu cyperského krále **Petra Lusingského** o dobytí Egypta, který po přechodném obsazení Alexandrie skončil překotným útěkem **( 1365**)

Novou řadu mamlúckých sultánů čerkeského původu založil Barbúk

Mamlúcká říše byla v podstatě feudální vojenský stát, jehož branná soustava byla založena na lenním systému. Sultán měl absolutní moc, kterou vykonával pomocí rady nejvyšších státních úředníků. Obchod nebývale vzrostl, po mongolské invazi se přenesl totiž všechen obchod se Z Středomořím i tranzitní obchod z Indického oceánu do egyptských a syrských přístavů. Sýrie – tehdejší mamlúcká provincie.

Obnovena **hedvábná stezka** – z Krymu do Povolží -) KaraQorum - ) Čína

 Byla to také doba skvělého rozvoje výtvarného umění . Snad nikdy se v islámské periodě nestavělo tolik, jak tehdy. Prvním horlivým stavebníkem byl sultán Bajbars. Zato literární a spisovatelská činnost v této době prudce klesá. Rozvíjí se pouze značně historická činnost, kroniky apod. Oblibu získávají **kosmografie**, snažící se upoutat zájem čtenářů líčením zeměpisných a přírodních kuriozit.

 14.stol – redakce pohádek **Alf lajla wa lajla** – 1000…, vypráví i o současných osobnostech -Babars

Osmanský stát

Říše, největší jakou kdy Turci na islámském území založili, dostala jméno od

**Osmana** ( Uthmán )

- byl z okolí Eskisehiru – otec= leník seldžuckého sultána z Konye. 1301 přesídlil residenci do Yenisehiu. říše se udržela více než šest století.

Podmínky v Malé Asii ve 13.st:

* Mongolský příval dosáhl již hranic - porážka Kajchusraua II, 1243 musel uznat mongolskou svrchovanost. To utuženo po vzniku říše ílchánů, kteří bezohledně zasahovali do poměrů v Malé Asii, kde vládli vlastně mongolští místodržící.
* **1204** založili západní křižáci v **Cařihradě latinské císařství**.

Za seldžudské invaze byla ta část Malé Asie, ze které pak vznikla říše Seldžukovců, do značné míry zaplavena tureckým obyvatelstvem, které z největší části náleželo  ke kmeni **Oguzů,** jejichž původní sídla byla mezi **Kaspickým mořem a Aralským jezer**em.

Další příliv tureckých přistěhovalců nastal do Malé Asie v **1.pol.13**.st. za vpádu Mongolů .

* Oficiálním madhabem seld. říše byl směr Abú Hanífy
* Sídlo maloasijských Seldžuků v Konye
* Okolo 1300 vzniklo na Z Malé Asie na 20 státečků, k jednomu z nich náležel i státeček, jež si založil Osman na SZ poloostrova. Osman zemřel 1324
* Vlastnil území mezi řekou Sakarií a Eskisehirem

Osmanův syn **Orchan**

Se zmocnil hned na začátku **Brusy** ( Bursy) = sídelní městem

- pak získal **Nikáju (**Iznik) a **Nikomedii** ( Izmid), čímž jeho panství dosáhlo pobřeží Marmarského moře. Tyto a další územní zisky učinily z Orchanova státu nejsilnější pří-mořskou velmoc na Z Malé Asie.

Od 1345 dostávají se Orchanovi vojáci i na evropskou půdu. Podnět k tomu dal vlastně sám císař, který žádal Orchana o přispění proti svým odpůrcům. Z těchto několika po-mocných výprav, které vedl již Orchanův syn **Süleyman**, vyvinulo se pak trvalé obsa-zování pevností na E straně Helespontu, které vyvrcholilo obsazením **Gallipol**e ( **Geli-bolu) 1357**

 **Murad I** ( 1359-1389)

Obsazuje Thrákii až na Cařihrad, pak bulharskou plovdivskou kotlinu, pronikají vítězně dál do Bulharska, Srbska i Makedonie. Napomáhaly tomu vzájemná nevraživost těchto říší, soupeření Benátek a Janova o obchodní pozice, a neochota Z Evropy pomoci, pokud nevyhoví byzantská církev papežskému stolci v jeho požadavku unie.

* **1356** přeložil Murad své sídlo do **Adranianopole ( Edirne**)
* **1388 p**orazil definitivně Bulhary

**15.6.1389** porazil srbská vojska ( car Lazar ) na **Kosím poli**. Murad zde ale sám padl.

**Bayezid I.**

Dále podniká nájezdy. Teprve když se v okruhu nebezpečí ocitly i Uhry císaře Zikmunda, vynutil si první křížovou výpravu, která však skončila žalostnou porážkou vojsk uher., němec. a franc**. U Nikopole**.

Základy k vojenské organizaci založil již Orchan, dovršeno za Murada. Zřízena byla tzv. **lenní jízda**, **= sipani** nebo **müsellem,** dostávali za vojenskou službu léna. Vedle této pra-videlné formace zřídil si ještě pěší gardu **- jeničeři**, kteří se rekrutovali z příslušníků pod-robeného křesť. obyvatelstva. Ve vnitřní politice bylo zvlášť důležité osídlování evropské půdy. V územích, kde se obyvatelstvo vzdalo bez boje, byli křesťané ponecháni na svém pozemku, z kterého platili činži a byla jim zaručena svoboda vyznání. Za tohoto stavu hle-děli vrstvy obyvatelstva na Turky spíš jako na osvoboditele od útlaku dosavadních vládců, než jako na nové utlačovatele. Časem začali přijímat i nové náboženství, zejména přísluš-níci pronásledovaných sekt jako **bogomilové.**

Timur a jeho dynastie

čagatajská říše, která následovala říši ílchánů se rozpadla na dvě části:

1. **Turkistán západní** - čagatajský a
2. **východní čili Mongolsko**.

- Timur= demir, lank – kulhavý.

- v 2.pol.14. stol. Se sjednocují turec. mongol. kmeny. Timur je z kipčacké oblasti (Kazachstán).

- uměl persky, podléhal per. vlivům

Neutěšených poměrů v Z Turkistánu využil Timur k různým vojenským podnikům. Při jednom takovém utržil zranění, po kterém ochrnul na pravou paži a nohu, proto přezdívka **Kulhavý Timur ( Tamerlan** ), po turecku **Aksak Timur**.

 Po tuhých zápasech s různými rivaly ocitl se kolem r.**1380** celý Z Turkistán v jeho ru-kou, se sídelním městem **Samarkand**. Pak se mu podrobil i Churásán, protáhl vítězně Íránem, Azerbájdžánem. Nahradil poílchánské útvary ( Sardabáry v Chorásánu), odstranění Muzaffarovců.

* :Pronikl až k Dillí. Pak se vrátil, táhl opět do Sýrie, kde donutil ke kapitulaci Da-mašek. Odtud táhl na Bagdád a pak zpět do Tebrízu.
* Se svým posledním soupeřem – Bayezidem se setkal v rozhodující bitvě **u Anka-ry** – **1402**, kde byl Bayezid poražen a v zajetí zemřel.
* Třetí tažení zakončil Timur podrobením Gruzie, pak měl táhnout do Číny, ale 1405 ve věku 71 let umírá .

S Čingis chánem měl společné kruté zacházení s porobenými a zajatci, ale na rozdíl od něj měl zájem o literaturu, dějepis, hospodářský růst apod. Říše se de facto držela silou jeho osobnosti a krátce po jeho smrti se rozpadá.

* Syn **Šáhrúch** (1405-47)– sídelní město **Hérát,** jednota spíše fikcí. Š. měl ale zájem o kulturu, svěřil správu země svým synům, jeden zemřel ještě za jeho života, druhý = **Ulughbeg** získal **Turkistán.** vládl jen 2 roky, zavražděn vlastním synem.
* boje s Kara Koyunlu a Ak Koyunlu
* **Kara Koyunlu** – vznik v S Mezopotámii kolem Mosulu, v posled. ¼ 14.stol. šíitští Turkmeni, leníci džaláirovských vládců. 1390 **Kara Yusúf** spolupráce s eg. Mamlúky,odrážení Timúrovců. Svrhli džaláir. dynastii a obsadili Tabríz, Bagdád.
* **Ak Koyunlu** – na Z od KK – jejich vazalé. Sunnitští Turkmeni. Urfa, Sivas, Erzican. Panovník **Uzun Hasan** 1468 odstranil KK, zmocnil se Z, J Íránu,Mezopotámie, Ománu -) boje s Osmany ( Mehmed II).
* V Írán (Transoxanie, Chorásán, Afg.) – timurův rod -) **Husajn** **Bajkará –**z.1506, oživení vzdělanosti, Džámí
* 1506 zánik tímúrovské říše, nástup Safíjovců.

Vznik Osmanské velmoci

Evropské provincie nazývali Turci **Rumelie.** Murad II se 1422 pokusil dobýt Cařihrad, ale neuspěl. Zato **1430** dobyl Soluně, 1450 se zmocnil různých měst v Albánii ( odpor hrdiny Skandarbega )

Uhry odolávaly pod vedením **Hunyadyho**. **1442 odrazil útoky u Sibině.**

 **1443** Hunyady dokonce podnikl odvážný vpád do tureckého území, kde byl zadržen teprve **u Plovdivu**

Nešťastně se skončila velká křížová výprava, kterou po přerušení sjednaného míru, vedl 1444 uherský král Vladislav. Jeho vojsko bylo poraženo u Varny a král v boji zmizel.

Také druhý vpád Hunyadyho1448 se skončil porážkou na Kosím poli.

**1438** – pod vedením chána **Ulugh** **Mehmeda** ( Kücük Mehmed) vzniká **kazaňský** chanát + **Velká** **Horda** -) rozděluje se na **Krymský** **chanát** ( 1441) a chanát **Astracháň**

Mehmed

Podařilo se mu konečně dobýt Cařihrad. Vystavěl na evropské straně Bosporu hrad **Bogaz Kesen** ( dneš.**Rumilihisari**) a naproti němu na asijské straně jiný, **Anadoluhisari**. Jimi uzavřel Bospor a odřízl tak Cařihrad . Konstantin se marně domáhal pomoci na západě. Mehmed měl mnohem větší přesilu. Po dvouměsíčním obléhání jej dobyl **( 1453**). Město se stalo sídelním městem sultánů.

Pak sultán pokračuje do Srbska a Bosny, kde však byl jeho postup zaražen u Bělehradu 1456), ale zase **1459 dobyl Smedereva** a vytvořil ze Srbska osmanskou provincii. Dostal se až do Řecka, kde dobyl Atén.

**Bayezid II**. ( 1481-11512)

Dostal se na trůn zásahem janičářů, kteří zmařili intriky k dosazení mladšího bratra **Džema.** Ten musel utéct do Egypta, pak k johanitům na Rhodos a pak na papežský dvůr. Jeho bludná pouť skončila 1495 v Neapoli, kde byl otráven.

Bayezid byl muž nebojovný, spíše asketik. Za jeho vláda byla přičleněna Hercegovina, Turci pronikli hluboko do Uher. Jeho vláda se končila sporem mezi jeho syny Ahmedem, který byl ustanoven nástupcem a Selimem, jemuž přála většina vojska.

**Selim I** ( 1512 – 1520)

Nejprve se krvavě zbavil svých bratří. Svou pozornost zaměřil na africkou a asijskou stranu.

V azerbájdžánském městě **Ardebílu** seskupil kolem sebe na **kon.13.st** zbožný šejch **Safíudín** řád **súfijů**, který se pak těšil velké popularitě. Získáním několika dalších kme-nů získalo jeho učení i politický ráz. Jeden z potomků, šejch **Isma´íl** využil zmatků v nástupnictví v Z Íránu a podporován svými tureckými stoupenci **( kizilbaši** – podle červených čepic ) zmocnil se Azerbádžánu a Persie. Na východě ale narazil na vážný odpor – chána Uzbeků – **Muhammada Šajbáního**. Došlo mezi nimi k vzájemné srážce **1510 na řece Murgábu** nedaleko Mervu. Šajbání poražen, zranění podlehl. Ismaí ´l se tak dostává až k Selimovi, mezi nimiž byla nevraživost náboženská ( Isma´íl – šía, Selim – sunna ) i politická..

Selim se rozhodl rázně zakročit – podle seznamů, které dal tajně pořídit bylo povraž-děno nebo uvězněno na 40 000 stoupenců šíy v Malé Asii. To vedlo k válce s Persií. Vojska se setkala na **Čáldiránské rovině** mezi Urmijským jezerem a Tebrízem **1514**, Ism´íl byl poražen. Šáh se pak zmocnil Tebrízu.

* **1515** byla k osmanskému panství přičleněna V Malá Asie a Kurdistán
* Egypt měl vážné problémy kvůli ztrátě výnosného tranzitního obchodu mezi Indií a Z Evropou ( Portugalci obepluli Afriku )
* Selim chtěl 1516 znovu vtrhnout do Malé Asie, to mu však překazil mamlúcký sultán, který vytáhl na pomoc Persii, pak došlo k bitvě **na Dábické pláni ( Mardž Dábik**), kde Selim opět vyhrál. Zmocnil se následně Sýrie a pak vytáhl proti sa-motnému Egyptu.
* **1517** porazil mamlúcké vojsko u **Ar-Rajdáníje** ( blízko Káhiry )a zmocnil se Ká-hiry. Sultán Tulambáj byl popraven.
* Šaríf Mekky svěřil Selimovi ochranu svatých měst
* Benátky se zavázaly na placení poplatku za **Kypr.**

Selim zemřel **1520**.

 Tímto dosáhla Osmanská říše zhruba stejných hranic jako kdysi říše byzantská.

Význam událostí pro další vývoj OŘ

 Získáním Cařihradu na sebe sultáni obrátili pozornost jako na nového dědice hodnosti byzantských císařů, čemuž oni se nebránili. Jako basileus vystoupil Mehmed při investo-vání nového patriarchy, což provedl řeckým jazykem. A v papežské kurii vznikla dokonce kuriozní myšlenka nabídnout mu křest s uznáním za kurátora a imperátora východu. Mehmed měl mnoho zálib v umění byzantském, antickém i italském. Jeho smrt přinesla rozhodný obrat. Jeho syn Bayezid neměl zájmy svého otce.

Za Mehmeda II se Cařihrad přejmenovává na **ISTANBUL** ( z řečtiny ). Ztenčený stav obyvatelstva kompenzoval sultán hromadným nastěhováním jiných národností. Turci je brali ne jako porobené národnosti, nýbrž jako náboženské obce **( millety** ), čímž celá po-lit. administrativa spočívala na jejich vlastních církevních úřadech.

* Islamizace měla největší úspěch u Albánců.
* Násilný ráz mělo ovšem **devširme**, násilné pravidelné odvádění křesťanských chlapců ke službě u dvora a jejich následné poturčování.
* Vznikají administrativní a vojenská zřízení, vymykající se islámskému právu, zahrnuty v knize **Kanunnáme ( Kniha zákonů** )
* 3 významná kulturní střediska: - dvůr Karamanovců v Konyi

 - dvůr dynastie Džandaroglu v Kastamonu

 - dvůr osmanských vládců v Bruse a Edirne

Osmanské impérium v největším rozmachu

**Süleyman** ( 1520-1566) - Nádherný

* Obrací svou pozornost opět k Evropě.
* Vypleňuje uherské **Šabace ( Bügürdelen**), Bělehrad a Sremu ( Sirem )
* **1521** se zmocňuje **Rhodu** ( zde Svatojánští rytíři ohrožovali osmanskou plavbu mezi Istanbulem a syrskými i egyptskými přístavy).

Pak sultán vrhl znovu do Uher, 29.srpna 1526 porazil u Moháče uherského a českého krále **Ludvíka,** který se utopil na útěku v bažině. Pak se zmocnilo turecké vojsko **Budína** ( **Budun** )

Na habsburském trůnu pak došlo k boji o nástupnictví mezi Ferdinandem a Janem Zá-polským. Oba se ucházeli o sultánovu přízeň, jíž se pak dostalo Janovi.**1529 na moháčské pláni** přijal hold Jana, dobyl opět Budín, obsazený Ferdinandovým vojskem a Zápolský byl korunován na uherského krále pod tureckou svrchovaností. Süleyman táhl dál a **27.zá-ří oblehl Vídeň** ( Beč ), ale 15. října se vrátil. Spor mezi Janem a Ferdinandem trval dál a skončil se teprve **1538 mírem mezi oběma**, uzavřeným ve **Velkém Varadíně** bez sultá-nova vědomí, což ho dost roztrpčilo.

* 1540 umírá Jan Zápolský a pánem Uher se má podle Velkovaradských úmluv stát Ferdinand. Jako obhájce nedospělého Janova syna Zikmunda přitáhl ale Süleyman před Budín a připojil celé někdejší království Jana Zápol. přímo ke své říši ( s vyjímkou Sedmi-hradska, které nechal jeho vdově Isabele )

Budín se stal téměř na dvě století hl. městem turecké provincie uherské a sídlem jejího **bejlerbeje.** Poměry byly fixovány teprve r **1547 mírem s Ferdinandem,** jenž se zavázal platit sultánovi 30 000 dukátů ročně.

* Mezitím s různou intenzitou probíhaly boje s perskou říší, které byly urovnány te-prve **1555 mírem v Amasyi**
* **1562** se Ferdinand vzdává nároků na Sedmihradsko. Přestože byl tento mír po Fer-dinandově smrti 1564 jeho nástupcem Maxmiliánem obnoven, nepřátelství nastalo již 1565.
* Zápas s Benátčany byl skončen **mírem 1540**, jímž obchodní republika ztratila skoro všechny své državy v Egejském moři a její vliv v Levantě značně oslabil.
* V roce 1543 došlo dokonce k turecko-francouzské výpravě proti Nizze
* Zvláště proslulé byly námořní výpravy Süleymanových admirálů, vesměs býva-lých pirátů, kteří svoje územní úchvaty legitimovaly tím, že je nabídly osmanské-mu sultánu. Kladným výsledkem byla např osmanská okupace **Alžírska** ( dokonč 1533) a **Tripoliska**  ( 1556)

Dalším působištěm okupace bylo Rudé moře. → **okupace Jemenu a Adenu**

**Selim II (** 1566-1574)

Alkoholik. Veškeré vládní starosti strhl na svého **sadrazama Sokollu Mehmeda Pašu**. Bez sultánovi iniciativy **obsazen Kypr ( 1571**), což vyvolalo koalici Španělska, papeže a Benátek, která porazila osmanské vojsko **u Lepanta 1571** . Pak se ale koalice musela vzdát **mírem 1573** nároků na Kypr a zaplatit válečnou úhradu. 1547 vypuzeni Španělé z **Tunisu,** to se stává osmanskou provincií.

Murad III. ( 1574 – 1595 )

* 1583 – obnovena mírová smlouva s Habsburky, s císařem Rudolfem.
* Hlavním válečným podnikem Muradovy vlády byly boje s Persií v letech 1577 – 1587. Teprve po nástupu Abbáse na safiovský trůn došlo ke skončení válečných ope-rací 1590 mír – jímž se Abbás vzdává ve prospěch OR Gruzie, Šírvánu, Karabaku, Tebrízu a Luristánu.

**Mehmed III** ( 1595-160

Podstatným charakterem vládního systému od doby Süleymanovy je, že říšská správa pře-chází z rukou úředníků, vzešlých ze starých rodů maloasijských do rukou renegátů, rekru-tovaných z křest. chlapců, odňatých devširmou. Nejvíce jich dodávali Albánci, pak balkánští Slované.

 Státní správa byla centralizována v Istanbulu, vyznačovala se přesností, poctivostí a sprave-dlností. Zákony byly vyhlašovány ve shromáždění **vysokých hodnostářů – divanu**. Jeho úřední budovou byl palác poblíž nového **seráje ( Topkapu sarayi**), podle jehož velké brány se dostalo úřadu osmanského premiéra názvu **Vysoké porty** ( La sublime Porte )

Šáh Abbás Veliký a jeho nástupci

Safíovská říše se ocitl na pokraji záhuby, ze které ji zachránil Abbás. Brzy po svém nástupu uzavřel mír s osmanským sultánem **1590.**

Pak ho ještě na SV ohrožoval uzbecký chán **Abdulláh II ,** který 1591 vtrhl do Churásánu a dobyl **Herát a Mešhed**. Ale Abbásovi se podařilo porazit chána a odejmout mu všechna do-bytá území.

* Abbás za prvé založil nový svaz kmenů, z vybraných kmenů, na zlomení jejich pří-lišného zasahování. Také reorganizoval armádu, v tom mu pomohli dva angličtí dob-rodruzi ***Anthony a Robert Sherley***, kteří s družinou jiných Angličanů přišli do Persie a nabídli šáhovi své služby.

Reorganizace se osvědčila v novém zápase s OR, která se protáhla na **1602 – 1627**. Za-hájen byl vpádem tureckého vojska na perské území, jež však šáh úspěšně zarazil, dobyl pak **1603** **Tebríz** a pak ještě Jerevan, Šírván a Kars a pak porazil mnohem silnějšího nepřítele 1606 poblíž **Urmijského jezera**.

V míru, který byl uzavřen **1612** dostal Abbás celý Ázerbájdžán a Kurdistán. Pak k nim ještě šáh přidal Bagdád, Karbalá i Nadžaf. Kromě toho ještě obsadil také Gruzii.Dobyl také Hurmuz, důležitý obchodní přístav, jež byl 1515 okupován Portugalci, kteří tímto ovládali i obchod. Od 1616 dostali však konkurenta v anglické Východoindické společnosti, což vedlo dokonce **1620** dokonce k bitce mezi angl. a port. flotilou **u Džašku**.

Proto se Angličané 1622 aktivně účastnili perského tažení na Hurmuz a přispěli k jeho úspě-chu.

* Šáh ale nechtěl na svém území trpět žádnou cizí enklávu a proto si zvolil místo Hur-muzu přístav **Gumrún**, ktarý nazval po sobě **Bandar-i Abbás** ( přístav Abbásův)

Za jeho panování ožily ve velkém rozsahu styky Persie se Z Evropou. Anton Sherley byl posléze poslán s Peršanem Hasanem Begem k Rudolfovi II. do Prahy i na jiné evropské dvory k vytvoření protiosmanské koalice.

* Z politického hlediska z toho nic nebylo, zato po stránce obchodní ano. Šáha navš-tívilo několik evropských poselstev. Jejich výsledkem bylo udělení privilejí, které dal šáh různým evrop. státům, jež jim povolují zřizovat na jeho území obchodní faktorie, většinou v Bandar-i Abbásu a v Isfahánu, a poskytovaly jim celní výhody nebo úplné osvobození od poplatků pro vývoz perského zboží ( např. hedvábí ). Tím dosáhl vyš-ších cen pro zboží své země.
* Pro lepší zvládnutí správních záležitostí přeložil svou residenci z Kazvínu do centra říše**, Isfahánu**

Přesídloval také značné množství obyvatelstva. Přes všechny jeho klady byl přeci jen orien-tálním despotou, odstraňující veškeré nepohodlné osoby .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-V 17.st. byl pro safíovskou říši na čas ztracen Kandahár, jež z obavy před uzbeckou okupací vydal tamní velitel mogulovi indickému.

-1630 vpadla osmanská armáda do safíovského území a dobyla **Hamadánu**, Bagdádu se po-dařilo ubránit. Tento nezdar přiměl sultána Murada IV, aby se sám vypravil do pole.

-1635 dobývá **Jerevan**, po něm **Tebríz.** R 1639 byl uzavřen mír na základě této situace. Mu-rad podržel Tebríz a Bagdád, kdežto Jerevan zůstal šáhovi.

**Abbás II** ( 1642-1666)

 Jeho vláda celkem klidná. Znovudobytí Kandaháru. Říše se poprvé dostala do sporu s **říší moskevskou** . **1644** poslal car na perský dvůr četné poselstvo, z něhož se však záhy vyklubal obchodní podnik, který pod diplomatickou rouškou chtěl ušetřit celní poplatky. Mise byla po tomto zjištění v nemilosti propuštěna a popuzený car vybídl jemu poddané kozáky ke vpádu do **Mázandáránu**. Ti však byli záhy vypuzeni.

Říše velkých Mogulů

Zahíruddín Muhammad **Bábur** podnikl **1505** několik nájezdů do povodí horního Indu, 1524 dobyl Lahauru, **1526** porazil Ibrahíma Lódího **u Panípatu**, vjel do Dillí a ujal se vlády v jeho říši jako padšáh Indie.

Za **Džaláludína Akbara** ( 1556-1605) dosáhla říše svého vrcholu . Muž velmi nadaný a hlou-bavý. Jeho vášní bylo studium všech známých náboženských soustav.

Říše mogulů byl zemědělský stát, správní systém lze označit jako vojenský despotismus.

Islám se nikdy nestal výhradním náboženstvím, velké procento obyvatel se hlásilo i k jiným vírám ( hinduismus, džinismus, zoroastrismus )

**Ústup osmanské slávy**

V 17. století pokračuje úpadek . Pouze několika málo sultánům se podařilo setrvat na trůnu déle, většinou to však byli neschopní panovníci.

**Murad IV** – (1623-1640) zredukoval počet janičářů, kteří již bezohledně zasahovali do správy země. Byl posledním bojovným osmanským sultánem, který ještě třímal sám v rukou vládní otěže.

 Za jeho následovníků pokračuje opět harémové zasahování do vládních záležitostí, které uko-nčil až velkovezír **Mehmed Köprölü Paša,** jež se stal po zkrocení janičářů, vyloučením haré-mových praktik **r 1656** skutečným vládcem. A po něm zaujal tuto pozici **1661** stejně rázný jeho syn **Fazil Ahmed Paša**.

Především byla upevněna moc Porty v Sedmihradsku, kde vzpurný *Jiří Rákoczy* byl nahrazen povolným *Michaelem Apáffym*.

* **1661** zahájena nová válka s císařem, v níž vedle úspěchu – dobytí **Nových Zámků** (**Újvár )**– **1663** utržili Turci i porážku u **Sv.Gottharda 1664**. Ale přesto přinesl mír ve **Vašváru 1665** zisky spíše OŘ než jejímu protivníkovi.

Také výsledkem války s Polskem ( **1672-76**), k níž vedly turecké nároky na Ukrajinu, jejíž kozácký hejtman **Petr Dorošenko** se dal do ochrany Porty, bylo zesílení vlivu na severu, po-něvadž král **Jan Sobieski** byl nucen vzdát se větší části Podolska a Ukrajiny, z níž však Ky-jevsko musela Porta **1681** po těžké válce odstoupit Rusku.

* 1669 – **Kréta** – po letech obléhání připadá OŘ.

Povstání v uherských šlechtických stavů v Uhrách využil velký vezír **Kara mustafa Paša**, jež přivedl turecké sbory až k **Vídni**. Ale obležení města, které trvalo od **13.července do 12.září** **1683** nevedlo k cíli, naopak porážka byla počátkem ústupu na uherské půdě.

Politicky byla protiturecká ofenzíva připravena aliancí císaře s Polskem a Benátkami, uzavře-nou za zprostředkování papežova **1684**, k níž pak přistoupilo i Rusko.

**1686** padl do císařských rukou **Budín** a **1687** byla osmanská vojska poražena **u Moháče**.

Poslední vzepjetí sil, ke kterému dal podnět **Mustafa II** ( 1695-1703)vyhlášením svaté války proti nevěřícím nemělo dlouhého trvání a porážka, kterou připravil turecké armádě **1697** **Eugen Savojský u Zenty**, zmařila poslední naděje a přiměla Turky jednat s císařem o míru v**Karlovicích, 1699** . OŘ se vzdala téměř celých Uher i větší části Chorvatska a Slavonie ve prospěch císaře, Kamenec a všechna okupovaná území Podolska a Ukrajiny připadla Polsku. Rusku byl odstoupen Azov, čímž nabyli přístup k Černému moři.

***OŘ a Írán v 1.pol. 18.st.***

**1703** nastupuje **Ahmed III** ( 1703-1730). Ruský car si začíná dělat mocenské nároky na ochranu a podporu pravoslavných poddaných sultánových, ovšem s postranním úmyslem zasahování do vnitřních záležitostí říše a jejího rozleptávání s konečným důsledkem po-sílení své vojenské pozice v Levantě a přípravy teritoriální expanze. Na to mu OŘ vyhlá-sila Svatou válku, ale porazila je brzy **1711** v bažinách na řece **Prutu**, car **Petr** **Veliký** jen stěží unikl. Zpětné získání Azova. Poté mír **v Edirne – 1713**

Následují boje s Eugenem Savojským, kdy byla Porta poražena **1716 u Petrovaradína**, posléze obsazena i řada dalších míst v Srbsku. Při mírových jednáních v **Požarevci (Pa-sarovča) 1718** OŘ se vzdává severní části Srbska s Bělehradem.

Ve 20.letech 18.st. se dostává OŘ do války s Persií:

**Ašraf (** 1725 – 1729 ). Za jeho vlády se Turci spojili s Rusy v ujednání 1724 o roz-dělení okrajových území íránských. Ale nakonec byla válka skončena porážkou osman-ského vojska na **Andžadánské rovině 1726**, po níž však přesto Ašraf ponechal Portě značné územní zisky.

Ašraf měl ale i vnitřního nepřítele. **1729** porazil Ašrafa Tahmásp II a obsadil Isfahán. (dí-ky svému schopnému náčelníkovi **Tahmáspuklí)**. Ten také vypudil Turky s některých částí Íránu a připravil tak sultána Ahmeda o trůn. Místo něho nastupuje Mahmud I, po-mocí vzpoury janičářů v čele s albánským vetešníkem Patronem Chalílem. Tuto vzpouru potlačil až černoch **Bešir,** náčelník sultánského harému, který až do své smrti 1746 z haré-mového zákoutí vykonával rozhodující vliv na státní záležitosti.

1731 začíná další válka Persie s Turky, jejichž ujednání neuspokojila ani jednu stranu a proto Tahmáspuklí sesadil Tahmáspa a po delším zdráhání se nechal korunovat 1736 a dal si jméno **Nádir Šáh** ( 1736 – 1747 )

 1737 muselo Turecko čelit i Rakousku, s nímž ale nakonec uzavřeli **bělehradský mír** **1739**, kde se Rakousko vzdalo územních zisků dosažených v Požrevci

Nádir získal značné územní zisky a táhnul na Indii. V Dillí došlo k hroznému krveprolití. Na základě klamné zprávy, že Nádir je mrtev, vrhl se lid na jeho vojsko a pobil několik tisíc mu-žů. Nato vydal Nádir město svým vojákům a ti pobili 20 000 lidí. Nádir se zde nechal koru-novat, i když pak korunu vrátil Muhammadu Šáhovi, za ohromnou válečnou náhradu. Tak se do Persie dostal např. Kúh-i-núr nebo Páví trůn, kromě toho mu musel velký mogul odstoupit celé území severně od Indu.

**Osmanská říše v 2.po.18.st.**

Nové třenice s Ruskem začínají 1762. Rusko **dobývá Krym 1770**, po uzavření míru byla značně poškozena prestiž OŘ a toho vzápětí využilo Rakousko k obsazení Bukoviny, kterou mu musela Porta postoupit 1775.

Co se týče S Afriky, tamější obyvatelstvo provozovalo ve velkém pirátství a bylo trvalo hroz-bou pro okolní středomořské státy.

Nitro arabského poloostrova OŘ prakticky nikdy neovládla, což by pro ni nemělo velký výz-nam, kdyby tam nevzniklo dogmaticko právní hnutí, které později zasáhlo do vnitřních zále-žitostí země.

Jeho původce **Muhammad Abdulvahháb** se snažil oživit původní islám v duchu starých mistrů hanbalovského směru. Posléze **v Dar´íji** vzniklo centrum **vahhábovského hnutí** poté, co byl pro ně získán vlivný emír Muhammad Sa´úd

Nádirovy násilné smrti využili Afgánci k osamostatnění své země. **Durrán**í založil v Kanda-háru samostatnou říši, která se udržela až do 20.st.

Írán **– Karím Chán** se stává neomezeným vládcem ( 1750-1779) – usídlil se v Širázu, snažil se pozvednout zemědělství a obchod. Jeho snaha rozšířit a zabezpečit své panství na jihu ho přivedla do války s Portou, 1775 se zmocnil **Basry a porazil OŘ u Kirkúku 1776**.

Pro 18 a zač 19.st je charakteristické, že se místo renegátů dostává k moci nová aristokracie tureckého původu, vzešlá hlavně z řad bohoslovců a právníků, která způsobila značnou změnu v povaze státní správy.

**Efendi** – na madrase vychovaný, znalý práva i literatury

**Dragoman** - bráni z řecké aristokracie do funkce tlumočníků

Hlavními příčinami úpadku Oř jsou hlavně vojenský úpadek, rozklad jejího jádra – janičářů, který po zanechání devširmy se přestal skládat z renegátů a začal se rekrutovat z Turků nižších vrstev

Dále oslabení centrální moci . Naopak ale administrativa velmi pečlivá, finance spořádané, hospodářství fungující, obyvatelstvo spokojené.

Istanbul v 18.st značně poklesl co do obchodního významu ve prospěch **Smyrny**

OŘ na počátku úsilí o reformy

**Selim III** ( 1789-1807 )

V mnohém připomínal osvícené monarchy 18.st., snaží se vyrovnat s úpadkem zahá-jením reforem hl. ve vojenství.

Rozšířili díván na 40-členný sbor, z něhož vyšly návrhy na reformy zvané **nizáma**t. Jenže re-forma se omezila spíš jen na hl. město a i tam narazila na odpor janičářů, sultánovi se nedo-stalo potřebného času ke zdolání těchto překážek, byl zatažen do nové války.

**1798** přistál francouzský expediční sbor vedený **Bonapartem** u **Alexandrie**, porazil mamlúcké vojsko a obsadil **Káhiru.** Bezprostředním účelem bylo ovládnutí slibně se rozví-jející anglické panství v Indii, ovládnutím nejkratšího možného spojení. To vyvolalo proti-reakci Anglie – **Nelson** zničil v **Abú Kíru** fr. lodˇstvo a znemožnil mu návrat. Kromě toho přiměla Anglie, k níž se v tom přidalo i Rusko, aby Selim vypověděl Francii válku.Turecké vojsko porazil pak Bonaparte v **Palestině 1799**, navrátil se do Egypta, kde opět porazil u **Abú Kíru** turecké vojsko, pak ale opustil Egypt kvůli vnitropolitické krizi ve své vlasti, jeho vojsko tam ale zůstalo až do kapitulace **1801**, načež bylo odvezeno na anglických lodích do Evropy.

**1804** – vzpoura v Srbsku – **Kara Džordž**, vyvolaná ruskou propagandou. Na stranu Ruska, jemuž Porta vypověděla **1806** válku se přidala i Anglie, která **1807** poslala před Istanbul válečné loďstvo s úmyslem dostat se opět do Egypta. Ale tyto plány zmařil Mehmed Ali

Mehmed Ali

**Albánec**, **1806** se stal egyptským místodržícím, za to se proti němu spolčili Angličané s ma-mlúckými beji, kterým musel ponechat volnou ruku v Horním Egyptě a oni pak obsadili Ale-xandrii, ale Mehmed Ali je vítězstvím u **Rašídu ( Rosetta**) donutil město vyklidit.

Začíná s reformami v evropském duchu, stal se hlavním hospodářským činitelem v zemi

**1811** se zbavil mamlúckých bejů, které vlákal do káhirské citadely a dal je hromadně postří-let.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na OŘ přišla vnitřní krize. Zavádění reforem vzbudilo nevoli u konzervativců a **1807** pro-pukla vzpoura janičářů, kteří donutili Selima k abdikaci. Byl dosazen jeho bratranec Mustafa IV. Přes další vzpoury byl nakonec dosazen Mahmud I ( 1808-1839)

Mahmud I

Přítel reforem. **1812** – uzavření míru mezi Alexandrem I. a Portou **v Bukurešti**. Turecko ztra-tilo pouze Bezarábii, Srbům byla zaručena určitá autonomie. Wahhábovci také začínají dělat problémy. **1839** Anglie obléhá Aden.

* **1821** - vypuklo řecké povstání v Jase a na Morei. Žádná z evropských zemí jim ale nepomohla, a tak bylo povstání **1825** potlačeno.( Ibrahímem, synem Mehmeda Aliho)

 Po těžkých bojích okupoval Moreu. Anglie, Francie a Rusko vytvořily trojspolek na urovnání celé záležitosti ( 1827). Mahmud ani Ibrahim nechtěli vyjednávat a tak došlo k

nechtěné srážce loďstev **u Navarina 1827**, v níž byl turecké a egyptské loďstvo téměř zniče-no.

* Mezitím dal sultán Mahmud postřílet **1826** na istanbulském **At mejdanu** zbytky jani-čářů.
* **1829** po dalších sporech s Ruskem uzavřen mír v **Adrianopoli** Turecko muselo zapla-tit vysokou válečnou náhradu, navíc muselo Řekům udělit samostatnost, která byla prohlášena **1830**

Nejhorším důsledkem řeckého povstání byla pro OŘ závislost na Rusku. Mehmedovi bylo slíbeno získání Sýrie za pomoc v řeckém povstání, to se ale nestalo a došlo ke střetu sultáno-vých a Mehmedových vojsk v Sýrii, kde byla sultánova vojska několikrát včetně v **Konyi** poražena. Tím byl ohrožen i sám Cařihrad a sultán musel přijmout nabídku carovy pomoci. Ruský sbor se usídli v Bosporu, ale neměl již příležitost zakročit , protože byl 1833 smluven mír, jímž Mehmed Ali dostal správcovství Sýrie. Ale car využil příležitosti k donucení sultána k vytvoření tajného spolku 1833, v Hünkar Iskelesi, k němuž byla připojena tajná klausule, že Turecko zabrání nepřátelům Ruska proplout úžinami.

* **1839** se ještě jednou střetly egyptská a sultánská vojska, ale byly u **Nizíbu** v Sýrii po-raženi. Zanedlouho nato Mahmud zemřel.

**Vyřešení problémů v Egyptě a válka krymská**

Mehmed Ali se toužil zmocnit celé říše, ale proti tomu byly rozhodně evropské velmo-ci. Celá akce byla výrazem rivality Anglie a Francie v otázce převahy ve Středomoří. Vůdčí osobnost zahraniční politiky, lord Palmerson, k němuž se klonilo Rusko i Prusko, chtěl zneš-kodnit Mehmeda Aliho, jehož aspirace ohrožovaly anglické usilování o Egypt, proti němuž zase pracovala politika francouzská.

Zatím došlo v Cařihradě k události, která měla ideový význam pro vnitřní politiku říše.

Zahraničním ministrem se stává dosavadní velvyslanec v Londýně **Mustafa Rešid Paša**, starý stoupenec reformních snah sultánových. Nadšen anglickou demokracií získal mladého sultána pro myšlenku dát říši nějakou ústavu. Stalo se tak vyhlášením **sultánského diplomu** **3.listo-padu 1839** v cařihradském **Topkapusarayi.** Tímto diplomem byla všem sultánovým podda-ným zaručena bezpečnost života, cti a jmění, slíbeno spravedlivé rozdělení daní, úprava bran-né povinnosti a zřízení jakéhosi sněmu, do něhož měli být zástupci povoláni vládou. Tento krok ale rozhodně nevyřešil orientální otázku.

**1840** byla podepsána v Londýně konvence mezi Anglií, Ruskem , Rakouskem a Prus-kem na jedné straně a Vysokou Portou na druhé straně o podmínkách, k jejichž přijetí byl Me-hmed Ali vybídnut ve velmi krátké lhůtě. Když odmítl jejich přijetí, došlo k ozbrojenému zák-roku. Anglič+rakuš.+turci ostřelovaly **1840** syrské pobřeží, dobytí **Akkonu**. Pak byla podep-sána s Mehmedem dohoda, že vyklidí Sýrii a za to mu bude podrženo v dědičné místodržitel-ství Egypt.

V Palestině mezitím došlo k mezinárodnímu konfliktu. Haštěření 6 křest. konfesí o chrám Božího hrobu a betlémskou baziliku dalo **1849** podnět k diplomatickému zápasu mezi Francií a Ruskem. Car požadoval po Portě zvláštní smlouvu o upravení otázky posvátných míst, když byly tyto podmínky odmítnuty, vydal **26.června 1853** manifest, že je nucen hájit zájmy pravoslavné církve. Tehdy také poprvé označil OŘ rčením **„nemocný muž**“

Proti Rusku byly ale také Anglie a Francie: bitva o **Sevastopol** – pro hrdinný odpor Rusů kapitulace **až 1855**

 Mezitím ale zemřel car Mikuláš a jeho nástupce Alexandr II podepsal mír **1856**. Výsledky: **Moldavsko, Valašsko a Srbsko** dostaly národní autonomii pod osmanskou svrchovaností

**Vznik finanční krize v OŘ**

**Abdül´aziz** – nástupce Mahmuda II.

**1862** - vzpoura v Černé Hoře, potlačena. **1861** se Moldavsko a Valašsko spojily v jednotné Rumunsko

* Od **1861** je v říši obrovské zadlužení , **1875** byl vyhlášen bankrot.Téhož roku byl sultán sesazen a pak si podřezal žíly.

Vybudování Suezského průplavu a anglická okupace Egypta

**Sa´íd** ( 1854-63)

– vzdělaný, přítel pokroku. Vybudoval trať z Káhiry do Suezu. Dal koncesi ke stavbě Suezs-kého průplavu společnosti ustavené fr. inženýrem **Ferdinandem Lessepsem**. Tomu nepřála ani Porta ani Anglie. **1869** byl kanál slavnostně otevřen.

**Isma´íl** ( 1863-1879)

-dostal se do finanční krize a byl nucen prodat své akcie Suezu Anglii.

**1882** byl Egypt vojensky obsazen Anglií, která převzala vedení armády a správu financí a ze-mě byla po čtyři desetiletí vlastně součástí britské říše.

**Abdülhamid II**. ( 1876-1909)

Jím jmenovaný velkovezír **Midhat Paša** začal provádět reformy. Podle belgického vzoru nechal sepsat ústavu, jež byla **29.prosince 1876** vyhlášena jako základní zákon:

1. Obyvatelé se nazývají Osmani
2. Islám je státní náboženství, ostatní náboženství jsou státem chráněna
3. Tisk je svobodný
4. Povinné elementární vyučování
5. Sněmovna o dvou komorách – volená poslanecká sněmovna a sultánem jmenovaný senát
	* Nová válka s Ruskem, střety, mír podepsán **1878 v Aya Stefanos ( San Ste-fano**)
	* Vyhlášeno samostatné Bulharsko, pod svrchovaností OŘ
	* Srbsko a Černá Hora se stávají zcela samostatnými.

Sen mladoturků, stoupenců Midhata Paši, o vytvoření konstituční OŘ, netrval dlouho. Rozča-rovaný sultán ho poslal do vyhnanství a později ho popravil. Abdülhamid pak vystupňoval svůj vládní režim v nejhorší despocii.

1902 vlivem Viléma II dostal německý kapitál ke stavbě Bagdádské dráhy, ke spojení Caři-hradu a Perského zálivu.

Írán na přelomu 19. a 20.st.

Po krutém eunuchovi Ágovi Muhammadovi Chánovi nastupuje jeho synovec **Bábá Chán**, který přijal jméno

**Fath Alí Šáh** ( 1797 – 1834)

Stal se zakladatelem **kádžárskéh**o panství. **1814** uzavřel s Anglií spolek proti přepadu cizí mocností. **1804-1813** – válka s Ruskem , která se skončila pro Írán nepříznivě.

**Násiruddín Šáh** ( 1848-96)

Pro pokus o dobytí Afgánského **Hérat**u se dostala Persie do konfliktu s Anglií, skonči-lo to pak uznáním nezávislosti ze strany Persie.Vzniká **bábismus** a z něj pak **bahá´ismus**.Šáh se stal obětí atentátu **1896.**

**1906** byl svolán parlament ( **madžlis**)

**1908-** pokus o atentát na šáha. Ten dal bombardovat parlament , nato ale vyvolali nacionalisté povstání v Tebrízu a vtrhli na Teherán. Po třech dnech ho obsadili, šáha sesadili ( Muzaffaru-ddín) a dosadili jeho syna, 12-letého **Ahmada** ( 1909-25)