**Anatolie**

Původně řecký termín, mizí v 7. století, kdy vzniká théma Anatholikon. To mizí s tureckým záborem, ale zůstává Anadolu a mizí za reforem tanzímátu. Náhorní plošina uzavřená horskými hřebeny, mírné zimy, horká léta, dostatečné srážky. Převládají severní větry, západ a jih suché, sever vlhký. V horách drsnější zimy a mírnější léta.

Původně se muslimský zábor držel na úpatích hor, a kopce byly byzantské až do 1025, smrti Basila II. Bulgaroktona. Až pak Manzikert/ Malazgirt 1071. Císař Romanos IV. zajat a poté propuštěn, avšak konstantinopolské spiknutí ho připravilo o trůn (1072). Poté se proti Anatolii vypravují vůdcové turkických houfů, mj. **Danišmend** Malik Ahmad Ghazi. Malikšáh vyslal tamtéž příbuzného **Sulajmána ibn Kutlumuš** s oddílem jízdných. V Konstantinopoli propukl boj o trůn. To usnadnilo postup Turků a Sulajmán se po 1081 usadil v Nikáji (= Iznik). Jeho držbu potvrdil Alexios I. Komnenos, který si pouze podržel nominální svrchovanost. Sulajmán padl 1086. Arménie obsazena Turky 1080, načež vzniklo království menší Arménie v Kilikii (1080-1375).

Danišmend Malik Ahmad Ghazi se usadil na SV, sídlil v Sivaşi; **Mengüdžek Ghazi** v Divrigi a Erzincanu. Vojska obou poražena bojovníky první křížové výpravy a Z Anatolie se vrátila Byzantincům. Turkům zůstala střední Anatolie; na JV (Dijarbekir) vznikla atabegovská država **Artukovců**. Seldžuci (Kilič Arslan) podrželi středoanatolské stepi a sídlili v Konyi. Malik Danišmend a Mengüdžek ovládli severovýchod. Kilič Arslan se proti oběma pokusil o výboj, ale poražen a zabit 1107.

**Seldžukům** se začalo dařit až za Kilič Arslana II., který zabral državy Danišmendovců (1174) a uhájil proti Byzanci v bitvě u Myriokefalon ve frýžských průsmycích. Následné rozbroje mezi jeho syny umožnily Barbarossovi obsazení a vyplenění Konye (18. 5. 1190). Barbarossa se však hned nato utopil 10. 6. 1190.

Dění během čtvrté křížové výpravy využil seldžucký sultán Kajchusrau I. nejmladší syn Kilič Arslana II., k záboru Antalye, více nezvládl a padl 1210. Kajkávús I. vzal Byzantincům Sinope a tak získali Seldžuci přístav na Černém moři. Největší rozkvět zažil seldžukovský sultanát za Aláuddína Kajkobáda (1220-1237). Podřídil si Artukovce a připojil državy kdysi Mengüdžeka (Erzincan).

Pohroma přišla s Mongoly; Seldžukovci poraženi u Köse Dagh (26. 6. 1243) a postupně upadli do závislosti na Mongolech a **Ílchánech**. S Mongoly přišla další vlna turkmenských kočovníků. Oslabená Byzanc nebyla schopna čelit turkmenskému náporu a na západě jí zůstalo jen několik měst. Anatolii ovládli turkmenští náčelníci. Zvlášť silní byli páni **Germijánu** ve Frygii, jimž dokonce jeden čas platili daň i Osmané. Další podobný útvar, **Džandar**, vznikl v S Anatolii kolem Kastamoni a Sinope. Západně od nich seděli Osmani a na západě a jihozápadě menší podobné državy.

Seldžucký sultanát zanikl po 1308. Ve 14. století zápasili o jeho državy ílchánští místodržící a Karamani, kteří postupně zabrali Konyu. Roku 1375 zabrali egyptští mamlúci Menší Arménii. Ve 14. století se stěžejní mocností stali **Osmani**; Murad I. zabral Ankaru a Bajazid I. zbytek Anatolie. Poražen u Ankary Tímúrem Lenkem, který si ponechal bývalé ílchánské državy a ostatní navrátil jejich původním držitelům. Všechny anatolské neosmanské državy připojil Mehmed II. Fatih: Trebizond 1461, Karaman 1467. Porazil Uzun Hasana z Akkujunluů v bitvě u Terdžánu roku 1473. Selim II. zabral Dijarbakir roku 1515.

|  |
| --- |
| Islám přišel postupně; ještě 1272 nebyla Antolie muslimská, převrat až ve 14. století. Křesťané zvláště trpěli za Tímúra Lenka. Řeckokatolickým a arménským skupinám udělil postavení milletů Mehmed II. Fatih. |

Pramen: F. Taeschner: Anadolu, in EI I, Leiden: E. J. Brill 1986, 461-480.