## (Y) بوسنى وهر زكَوين (Y) (تحولاتسياسىقرنهفدهم بيستم)

ع.ر اميردهمى
يادآورى

 اسلام در بوسنى، حكومت عثمانيان و نقش دولت عثمانى در تحولات اجتماعى و عمران و وآبادى بوسنى تا سدةٔ ها و و 18 ميلادى سخن به ميان ميان آمد. اينك تاريخ و مسايل گَونا گون بوسنى را از قرن
هفدهم ميلادى به بعد پی مى يّيريم.

## بوسنى قرن هفدهم



 منتقل شد.




 رسميت مىشناخت.

افزايش ماليات بر اراضى دهقانان مسيحى، شكافهانى موجود ميان آنها و دهعانان مسلمان را عميقتر كرد. اين امر فرار دهقانان مسيحى بها آن سوى مرز و شمار روز افزون ياغيان راهزن را در رانـر هِ داشت.

دويروونيك بود، اهميت فراوانى براى بازر كانى بوسنى داشت. در نيمأ دوم قرن شانزدهـمه مـيلادى

 ناآرامى و اغتشاش قشر فقير و غالباً مسلمان سارايوو شد.
 اقتصادى ايالت بوسنى بحرانى شد. جنگى با ونيز در سالهاى










 عقبنشينى كرده بودنه، زيستگاه خود را ترى كَقتند.

## بوسنى در قرن هجدهم


 عقبنشينى ها موجب شد كه دولت اتريش (هابسبورگ) باز به ولايت بـوسنى طـمح كـنـد. در سـال







 نيز دوام حضور اميراتورى عثمانى در اين منطقه شدين بر اساس ييمان صلح كارلوويتس ( Karlowitz) در سال 1999 م (111 (11 هـ .ق) ايالت بـوسنى،



 بود بها اراضى بوسنى كه متروك يا كم جمعيت بود نقل مكان كر دندا مند.






آورده بود از دست داد.

سارايوو، را تحكيم بخشيد. در اين زمان به اين شهر هرها عمالًا خود مختارى داده شاده شده بود.

برجستهٔ ديگر، به منظور نظارت بر اعمال وزير، تشكيل شدي

بودند به ميزان ماليات مىافزودند و مالياتها و عوارض جديدى برقرار مىكردند. اين امر در حـدود

نيمأ قرن هجدهم ميلادى (دوازدهم هجرى) به مدت ده سال، باعث شورشها وها و قيامهايى از سوى

 (ميادى (IV9)

 دزڭهاى مرزى اشغال شده را تخليه نمود.

## بوسنى در سدهُ نوزدهم




پديد آمد.





هرزكَوين شد.


 ينى چرى كه سلب امتيازات بزرگ اشراف و زمينداران بود، سرفرود نياور دند و و آن را اصلا اصلاحات ضد


 دست بدهند. به دستور سلطان، مخالفان سركوب شدند و و عدهاى سران اعيان و فرماندهان ينى پرى در بوسنى و هرزگّوين به قتل رسيدند. البته اين نكته را بايد يادآورى كرد كه سلطان سليم سوم در پايان قرن هجدهم ميلادى (آغـاز

قرن سيزدهم هجرى) به اصلاحات و اقداماتى دست زد كه قدرت ينى پريها را محلود مىىرد و با نفوذ اعيان مسلمان و موضع ممتاز سكنئ مسلمان ايالت بوسنى مغايرت داشت اصلاحات جديد، كه مخلّ ساختار نظامى موجود بر خلاف منافق ينى چر يريا و سياهيان بان بود، خشان






 بسيارى از آنان ثروتمند شدند. سارايوو استقالال قابل ملاحظهاى كساى كسب كرده بود، و موارد متعددى از از منازعات جدى ميان شهروندان و وزير يشي آمل. با انتصاب و ورود جالال الدين پاشا

 مسلمان بوسنى و بها رهبرى حسين قيودان كراداشحويجّ (Grada čević ) رخ داد. شورشيان خواهان






وى كوشيد تا اعيان و فرماندهان شورشى بوسنى را بها پانيرش اصلاحات و تنظيمات سلطان وانـاد


 بوسنيايى تأسيس كنند و دولت خود مختار بوسنى سالانه بها باب عالى ماليات بـيردازد. هـنـان كـهـ



هr هزار نفرى تشكيل دادند. اين سپاه خـواستار اتحاد بـا شـورشيان آلبـانيايى بـود، ولى كـار بـه انجام نرسيد.
 درگرفت، منجر به شكست عثمانيان شد. بوسنيايييها به سرزمين خود بازگَشتند و ديوانى جديد براى سنجاق بوسنى تشكيل دادند و حسين كاپودان وزير بوسنى شد. باب عالى اين تحولات را به رسميت
 عثمانى سپاهى به نبرد بوسنيايييها فرستاد. نزديى سارايوو جنگى شد و بوسنيايييا شكست خوردند و و دولت خود مختار بوسنى منقرض گردید و حسين كاپودان به اتريش پناهنده شد، اما از سوى سلطان
 ديدهٔ مردم بوسنى از قهرمانان دلير ملى به شمار میروده رود

 در اين منطقه رخ داد. علت بيشتر اين قيامها، وضعيت اسفناكى رعايا به سبب افزايش مـالياتها و
 از امراى مسلمان صرب را به عنوان والى به بوسنى و هرزگوين فرستاد و گويا دستور داده بود كه با مخالفان و شورشيان به سختى مقابله كند. عمر پاشا در بوسنى به ايجاد اصلاحات مورد نظر سلطان دست زد و به طور وسيع به دستگيرى و تبعيد يا قتل اشراف مخالف پرداخت. وى دست بوسنياييها


 همين زمان كاشته شد.
صربها و كرواتها در خلال شورشهانى بوسنى و نارضايى مردم، منافع خاص قومى خود را دنبال مى مردند كه البته رنگى دينى و مخالفت با مسلمانان نيز داشت. در پی همين تـلاشها، گـروههاى
 منطقه كه مانند ديگُر رعاياى امپراتورى از شرايط بد زندگى مىناليدنل، در اين زمينه فعاليت بسـيار
 يا كرواسى ملحق كنند.




 به بخشهاى روستايى نيز گسترش يافت. اما اين اصلاحات نتوانست كشاورزى را عـميقاً متـحول





 خويش باقى ماند. اوضاع نامناسب، موجب بروز چندين قيام دهقانى در حلود نيمهٔ قرن نوزدهمه شد. در قيا قيام بزرگى






 بيش از يكصد هزار تن از مردم بوسنى و هرزگَوين كشته شدنده و ع عدّهُ بيشترى بها اتريش ميهاجرت كردند.


 موافقت كرده بود. از اين رو، پس از تحت قيمومت درآمدن بوسنى و هرزگّوين، دولت عثمانى بها بها ناهِار اين وا گذاریى موقت را پپيرفت.

$\{179\}$




سركوب شد.

بوسنى در قرن بيستم


 جهانى در بخش ارويايى شده استى با با اين اشارءٔ كوتاه جا دارد، موضوعات و و مسائل مربوط به به بوسنى در قرن بيستم با بسط بيشترى مطرح گَردد.

## الف) تلاشهاى سياسى ـ مذهبى مسلمانان و مسيحيان:

 مبارزهاى خللنايخذير براى كسب خودمختارى مذهبى و آموزشى براى مسلى مسلمانان بوسنى و هرزگّوين



 مجارستان راضى به هذيرش آن نبودند.


 سياسى داد. اين اقدام سبب تقويت ساختار سازمانى مسلمانان شد.




كميتهٔ اجرايى سازمان خلق مسلمان به رياست على بيگى فردوس تشكيل شد. اين سازمان در عين

 اساسنامهای، به مسلمانان بوسنى و هرزگوين در امور مذهبى (وقف ـ مـعارف) استـقالال داد. ايـن


## ب) دورة امٌراتورى اتريش ـ مجارستان:

مطابق قرارداد برلين، حفظ جان و مال مردم






 صربستان و مونتنگَرو ملحق سازد، هراس داس داشتي


 سبب شد كه رهبرى جامعأ اسلامى نيز تا حدى استى استقالال يابد.




 به حقوق دينى و فرهنگّى و مدنى دست زدر زدنـد



ادغام در صربستان برخاستند. در اين دوره در بوسنى و هرزگكوين احزابى كه اساساً ماهيت ديـنى و وري




 آهن را مىتوان ياد كرد.
دولت عثمانى در جنگگهای سالههاى .

 سياست سركوبكرانهاى براى مسيحى كردن با تبعيد كردن يا تبعيد و قتل آنها اتخاذ كردند، اما وا وضع
 ديگرى از مهاجرت مسلمانان به عثمانى اتفاق افتد.



 بوسنى و هرزگّوين به قتل رساندند.

ج) اتحادية يوگسلاوى:
پی از ترور وليعهد پادشاهی هابسبورگى در سارايوو بها دست دانشجوى صرب بوسنيايیى، عضو

 اسلونى، مونتنگرو و بلغارستان رواج يافت و به خصوص صربها و كرواتـها طـرفدار تشكـيل چـنين


 و كروات به كَفتوگو يرداختند. سرانجام در اكتبر 191^ ميلادى، شـورايـى مـلى مـركب از رهـبران

 و نظم در استانهاى كشور جديد، كارى از ييش نبرد و روند مهـاجرت مسلماريانان بـه تـركيه بـهـ اورج خود رسيد.
در نوامبر $191 \wedge$ اين دولت اجازه داد ارتش صربستان برای برقرارى نظم و آرامش وارد بوسنى و
















 خود با كرواتها مطرح كردند.


 از عنوان رسمى كشور انداخت و فعاليت احزاب قومى را با مشكلات روبهرو كردر، قدرت و استيلايلى

صربها روى به افزايش نهاد.



 ادامه داشت تا اندكى بعد از بروز جنگى جهانى دوم مانع از تحقق اين تـقسيم و نـابودى بـوسنى وريد هرزگّوين شد.

## جنغگ جهانى دوم و تأسيس دولت كرواسى:













 كردند.

## ("حتنيكها):"

صربهاى بوسنى و هرزكوين كه مورد تعرض كرواتيها قرار داشتنلد، به رهبرى دراثاميخائئيلويج به




جهانى دوم اينان به تهاجمات گسترده و پا کسازی قومى و دينى در شرق بوسنى و هرزگوين دست

 نيروهاى آزادى خواه صرب، كروات و مسلمان بوسنى بود، روزبلرو قـدرتمندتر مـىشد. رهـبر ايـن نهضت، تيتو مىكوشيد تا اختلافات قومى و دينى را از ميان بردارد و فكر اتحاد و و برابرى را تقويت
 چند داراى ايدئولوزى ماركسيستى نبودند، پيوستن به اين نهضت را راهـى بـراى مـبارزه بـا تسـلط فاشيسم و قومگرايى يافتند. در نوامبر سها 1 رهبران حزب كمونيست بوسنى و هرزگوين در نشستى رسماً مخالفت خود را با

 همحچنان ادامه داشت و از سال 19F4 ميلادى نيروهاى نازى به تدريج دست به عقبنشينى زدند. در اوايل سال ع
 سارايوو اعالام موجوديت كرد و به سرعت رشتهٔ امور را در دست گرفت. يكى از فورىترين اهــداف
 تشكيل مجلس ملى براى تصويب قانون اساسى جمهورى بوسنى و هرزگوين، و نيز بازسازى شهرها و ترميم خرابى هاى ناشى از جنگى و مقابله با بى خانمانى و شرايط بسيار ناهنجار زندگى مردم بود.

## بوسنى، عضوى از جمهورى يوگسلاوى:

 يوگسلاوى موجوديت خود را رسماً اعلام كـرد. ايـن كشـور مـتشكل از $\ddagger$ جـمـمورى سـوسياليستى
 هرزگوين كه بر بنيادهاى جغرافيايى و تاريخى ايجاد شده بود، اقوام صـرب و كـروات را نـيز در در بـر

 سياستهاى حزب كمونيست و دولت يوگّلاوى تبليغات ضد دينى به حضور مـقابله بـا كـليساى كاتوليكـ و جامعأ اسلامى بود.

سياست سختگيرانه نسبت به امور دينى:




 در حزب كمونيست و دولت داشتند، حا كمان واقعى بوسنى و هرزكوين محسوب مى شدندن.

## ظهور نسبى آزادى دينى:




 نهادهاى دينى همچحنان زير نظر حزب كمونير ديست قرار دار داشت.


 محمد فيليويوج، استاد و محقق به فعاليتهاى فرهنگى و ملى پرداختند.

آغاز بيدارى اسلامى:








نهضتهاى فرهنگى و تحولات مليتگرايانه:
 روشنفكران و نويسندكان صرب از طريق آكادمى علوم صربستان بيانيهاى در تأييد افكار وى و ولزوم ايجاد صربستان صادر كردند. اين بيانيه كه سرآغاز سياست خشا


 اين كوششها موجب تنزل اقتصاد و كاهش درآمد و ركود فرهنگًى بوسنى و تبديل شدن آن بها بـيكى يكى

 19V.

 حركت خود ادامه دادند و در كنار فعاليتهاى فرهنگّى، خواهان حقوق برابر با ديگَر اقوام اتحاديأُ يوگَساوى شدند.

## افراطىگرى زمينهساز جنگ إِّا داخلى:




نهضت، صربها هم فعاليت خود را تشديد كردند.


 تسلط كامل صر بها بر سراسر يوگَساوى است. اين ديدَاه با مخالفت شديد ديگر اقوام يوگّساوى،




$$
\begin{aligned}
& \text { شعلهور شد. }
\end{aligned}
$$



 اخير كه در آن مرز و بوم ايجاد شده و نيز موقعيت رئويلوتيكى مسلمانان و.... را در بخش ديگر ايكر اين سلسله نوشتار كزارش كنيه.

## 象



