**Slav Halkları Hakkında Genel Bilgi**

Erken dönem Ortaçağ’da Slavlar Orta ve Doğu Avrupa’nın geniş topraklarını yurt edinmişlerdi. Onların kökeni ve ilk yerleşim yerleri ise günümüzde hâlâ tarihçiler arasında tartışma konusu olmaktadır. Slav dil grubunu kullanan Polonya’nın ilk atalarının tarihî ayrılma sürecinin nerede gerçekleştiği üzerine tezler sürekli yenilenmektedir.

Bazı bilim adamları Slavların ilk yerleşimini doğu Avrupa’da ya da Asya’da, bir başkaları ise Odra ve Vistül nehirleri arasında, yani Polonya’nın daha sonraki topraklarında, diğer bir bölümü Odra ile Orta Dnyeper arasındaki geniş topraklarda görmektedir. Slav kültürünün ve etnik yapısının ilk yıllarına dair dikkat çeken bir teze göre, muhtemelen VI. yüzyılın ikinci yarısında ya da VII. yüzyılın başlarında Slav kabileleri batıya ve onların erken dönem etkin alanlarının kuzey-batı sınırını oluşturan yukarı Vistül boyunca kuzeye doğru yayılmışlardı.[[1]](#footnote-1)

Bu bağlamda bakıldığında Slavların nispeten daha geç olarak göç ile ilgilenmelerinin nedeni muhtemelen onların yukarı Tuna boylarına ve Bizans topraklarına yönelten ilk yayılma politikalarıydı. Nitekim Tuna nehrinin kuzey bölgelerini yurt edinen Slavları kendine bağlayan, Bizans topraklarına yaptıkları seferlere katılmalarını sağlayan ve büyük ölçüde de bağımsız bırakan Avarların Avrupa’ya gelmeleri de onları bu göç hareketinden bir süreliğine alıkoymuş olabilir. Çünkü Avarların Tuna bölgesinde etkin oldukları yaklaşık 558 ila 626 yılları Slavların kuzey-batı yönüne, yani bugünkü Polonya topraklarına doğru yayıldıkları döneme denk gelmektedir.

1.1. Samon Devleti

Yaklaşık 623 yılında Türk Avar devletinin batı topraklarında ilk Slav organizasyonu olan Samon devleti ortaya çıkmıştır.[[2]](#footnote-2) Avarlara karşı bir isyanın sonucunda kurulan bu devletin hükümdarı da yine isyancıların lideri olan tüccar Samo’dur. Ancak kurulan bu devlet uzun soluklu olmadı, 658’de hükümdarının ölümünün ardından daha küçük parçalara bölünerek 661’de yıkılmıştır.

1.2. Büyük Moravya Devleti

Yaklaşık 830’da ise Mojmir tarafından Moravya kabileleri birleştirildi. Mojmir’den sonra lider olan Rościsław (846-870) Hristiyanlığı kabul etmek isteyerek yüzünü Bizans’a çevirdi. Çünkü Alman kilisesi tarafından Hristiyanlaşma ihtimalinin devletini Almanlara bağlayacağından korkmak-taydı. Bunun üzerine 863’de Büyük Moravya devletine iki misyoner geldi – Cyryl ve Metody.[[3]](#footnote-3) İlk Slav alfabesini yaratan ve ayin kitaplarını kendi geliştirdikleri eski Slav kilise diline çeviren bu azizler Slav dilinde ilk eğitimi yaptılar. Cyryl ve Metody’nın popülerliği onlarla rekabet hâlinde olan Alman kilisesinin ileri gelenlerini rahatsız etti. Metody ihanetle suçlanarak hapsedildi. Papalık müdahelesi onu serbest bıraktı. Ölümünden sonra 885’de onun öğrencileri Büyük Moravya devletinden sürüldüler ve Slav dilinde bilimi sürdürecekleri Bulgaristan’a gittiler.

Büyük Moravya devletinin bir sonraki lideri Świętopełk devletin sınırlarını önemli ölçüde genişletti.[[4]](#footnote-4) Onun zamanında bu devletin toprakları içinde Moravya, Çek toprakları, Panonya’nın bir bölümü, Wiślan devleti ve Śląsk bulunmaktaydı. Fakat bir süre sonra 906’da Büyük Moravya devleti Macar akınları sonucunda fethedildi.[[5]](#footnote-5)

1.3. Çek Devleti

Milattan Önce V. ve VI. yüzyıllarda bugünkü Çek topraklarında Keltlerin yaşadığını biliyoruz, nitekim ülkenin Latince ismi olan Bohemya buradan doğmuştur. IV. yüzyılın sonlarından itibaren de genellikle doğuya yayılan Cermen kabileleri buraya yerleşmişlerdi. V. yüzyılda da Slav kabileleri gelmeye başladı. 895’te Büyük Moravya devletinin kalıntıları üzerinde bir Çek devleti ortaya çıktı; devletin kurucusu *Przemyślid* hanedanından gelen I. Borzywoj (870-889)’du. Efsanevî lider Przemysł’dan doğan Przemyślid soyu güçlü Sławnikowiec soyu ile hâkimiyet savaşı içindeydi. 925’te Hristiyanlığı doğu Franklarının elinden alan yeni Çek lider I. Wacław (921-935) 929’da da Alman kralı I. Henryk’e vergi vermeyi kabul etti. Bu da Alman karşıtı muhalefeti doğurdu ve daha sonra devlette yönetimi alacak olan kardeşi I. Bolesław Okrutny (935-972) tarafından onun öldürülmesine neden oldu.

Wacław daha sonra kutsal ilan edilerek Çek topraklarının efendisi kabul edildi. Bolesław’ın zamanları ise Çek devletinin toprak olarak en büyük gelişimini gösterdiği dönem oldu. Przemyślidler Śląsk’u elde ettiler, 955’de Almanlarla yaptıkları Lech savaşında Macarların yenilgisinden sonra Çek devletinin topraklarına Moravya ve Slovakya da eklendi. Muhtemelen Bug ve Styr Nehirlerine kadar sınırları uzanan dağlık Vistül havzasında yerleşmiş olan Wiślan devletine de hâkim olmuşlardı. Bir süre sonra 965’te de Bolesław Polonya dükü I. Mieszko ile kızı Dobrawa’nın evliliğinin temelinde bir ittifak yapmıştı.[[6]](#footnote-6)

1.4. Ruś Devleti

Rutenya bölgesindeki Ruś kabilelerinin arasında devlet organizasyonuna sahip en önemli merkezler kuzey bölgesindeki Nowogród Wielki ve güney bölgesinde Dnyeper kıyısındaki Kiev bulunmaktaydı.[[7]](#footnote-7)

Ruś-Rutenya bölgesi Varegler olarak bilinen İsveç kökenli Normanların sefer yaptıkları alanlardı. Varegler bu bölgeye ganimet ve ticaret amaçlı seferler düzenlemekteydiler. Baltık denizinden Karadeniz’e yönelen ticaret yoluyla nehirlerdeki kontrolü ele geçirmeyi deneyerek bu alanlarda ticarî merkezler oluşturdular. Yaklaşık 862’de Norman lider Ruryk Nowogród Wielki’ye hâkim olarak kendi devlet organizasyonunu kurmaya başladı. Ruryk, önce Ruś bölgesinde, sonra da XVI. yüzyıla kadar Rusya’da Rurykowicz hanedanını başlatmış oldu.[[8]](#footnote-8) Vareglerin hâkimiyeti güney topraklarına, Kiev’e kadar uzandı. Yaklaşık 879’da Ruryk öldü. Ülkedeki yönetimi ve oğlu İngwar’ı koruma görevini prens Oleg aldı. 882’ye kadar Lubecz, Smoleńsk ve Kiev’e hâkim olmayı başardı. Vareglerin çabuk Slav-laşması sonucunda adı İgor olan Ingwar’ın hâkimiyet yıllarında Kiev başkent oldu.[[9]](#footnote-9)

İgor Rurykowicz Bizans ile bağlantıya geçti ve Ruś bölgesinin Hristiyanlaşması, ticarî anlaşmalar için İstanbul ile görüşmelere başladı, fakat onun ölümü bu girişimi engelledi. 945-957 yılları arasında hüküm-darlık yapan prenses Olga devleti merkezîleştirdi ve ilk idarî yapılanmayı başlattı. Ondan sonra tahta geçen oğlu I. Światosław Igorowicz Kırım’a, Kafkaslar’a ve Balkanlar’a yönelen uzun savaş seferleri yaptı.

Bu savaşlar sırasında Hazar Türkleri ve Bulgarlarla da savaştı. Bizans ordularıyla yaptığı savaşta öldü ve ülke üç oğlu arasında feodal yapıya bölündü. Onların arasında Ruś topraklarındaki hâkimiyet rekabeti Bizans Sezarı’nın kızı prenses Anna ile evlenen I. Włodzimierz kazandı ve tahta oturdu. 981’de topraklarına Grody Czerwińskie’yi kattı. Bizans aracılığıyla 988’de Hristiyanlığı kabul etti.[[10]](#footnote-10) Bunun sayesinde de Sezarlık onu Ruś topraklarının hükümdarı olarak kabul etti. Kiev’de Kilise metropolü ortaya çıktı. Włodzimierz’in ölümünden sonra 1015’de Ruś topraklarında yönetimi Jarosław Mądry aldı.[[11]](#footnote-11)

1.5. Batı Slavları

Karol Wielki (Büyük Karl-Şarlman)’nin Saksonlara karşı yaptığı savaş kampanyası sırasında Franklar ilk kez Slav kabileleriyle karşılaştılar. Karol’un gücünün Slav halklardaki etkisi, onun isminden yola çıkarak dillerinde *korol, kral, krol* şeklinde hükümdarı niteleyen adlandırmalarında yansımasını buldu. Karol Wielki’nin zamanları batı Slavlarının tarihinde önemli bir dönemi oluşturuyordu. Çünkü Batı Slav toplumları daha organize yapı oluşturmaya başladıkları bir dönemde bulunuyorlardı. Saksonya ile savaş sırasında Slav Obodrzyce kabileleri Frankları destekledi, böylelikle Slav halkı çok daha uzağa, kuzey batıya kadar uzandı. Obodrzyce kabileleri Karol Wielki’nin hâkimiyetini kabul ettiler.

Franklar Lucice olarak da bilinen Veletlerin rakip oldukları savaşta Obodrzyce kabilelerini desteklediler. Çünkü Veletlerin prensi Franklara karşı Saksonyalıları destekledi ve Obodrzyce topraklarına saldırdı. Veletler zorlu rakiptiler. Bir süre sonra Brandenburg olacak olan Brenna’nın merkez olduğu güçlü kabile birliğini kurmuşlardı. Karol Wielki onları kendi devleti yıkılana kadar hâkimiyeti altında tuttu.[[12]](#footnote-12)

Batı Slav toprakları X. yüzyılın ilk yarısında Alman kralı I. Henryk’in yayılma politikasının merkezini oluşturuyordu. 928’de Brenna’ya hâkim oldu. Daha sonra da Veletlerin topraklarını elde etti ve burada toprak sistemini oluşturdu, markilikler kurdu. Çek topraklarına yaptığı başarılı seferleri sayesinde vergi vermekle yükümlü olan Przemyślid’lerin onun hâkimiyetini kabul etmesini sağladı.

I. Henryk’in politikasını oğlu I. Otton sürdürdü. Batı Slav topraklarını Hristiyanlaştıran ve daha sonra da kendi topraklarına katan bir fetih planı oluşturdu. Dolayısıyla Slav kabileler onun hâkimiyeti altına girmekten kurtulmak için I. Otton’un İtalya’ya yönelmesinden faydalanmak istediler. Veletlerle ittifak içindeki Obodrzyce kabileleri isyana başladılar.[[13]](#footnote-13) Bu isyan Almanlar için fevkalade elverişsiz bir döneme denk gelmişti. Çünkü onların sınırlarını aynı zamanlarda Macar akınları da tehdit etmekteydi.

Ancak I. Otton bütün bu tehditlerle baş etmeyi başardı. 955 yılı Temmuz ayında Lech Nehrinde yaptığı savaşta Macarları yendikten sonra isyan eden Slavlara saldırdı. Yolda yakarak ve yıkarak Obodrzyce ve Veletlerin güç-lerini kırdığı Redarların ülkesine kadar ulaştı. Batı Slav kabile devletlerinin Alman kilise organizasyonunun himayesi altına girmeleri onların Almanların hâkimiyetini kabul etmelerini sağlayacaktı. Önce Brenna, yani Brenden-burg’da piskoposluk ortaya çıktı. Daha sonra da Hobolin ve Stargard Wagry’da arka arkaya iki piskoposluk oluşturuldu. Bu faaliyetlerin sonuncusu da 968’de Magdeburg’da bu topraklar için bir metropolün organize edilmesiydi.[[14]](#footnote-14)

Odra ile Bug Nehirleri arasında ise Slavlar pek çok küçük kabile organizasyonları oluşturmuşlardı. Bunlardan sadece bir bölümü erken dönem Ortaçağ tarihî kaynaklarında söz edilmiştir; örneğin yukarıda bahsettiğimiz Geograf Bawarski’de (IX. yüzyılın ortası) ve yaklaşık 973-74’te yazılan ve 1086’da ortaya çıkan Prag Piskoposluğunun dokümanında görülmektedir.[[15]](#footnote-15)

Sözü geçen bu belgelerin ışığında Polonya topraklarında *Pyrzyczanie,* *Wolinianie*, *Ślężanie*, *Dziadoszanie, Opolanie, Gołęszyce, Wiślanie, Lędzianie, Trzebowanie* ve *Bobrzanie* kabileleri bulunmaktaydı. Merseburg Piskoposu Thietmar’ın kroniğinde bahsedilen Śląsk bölgesi kabilelerinin yerleşim yeri nispeten daha belirgindir. Bunlar içinde en büyük şüphe duyulan *Lędzianie, Goplanie* ve *Bobrzanie* gibi kabilelerin yerleşim yerleridir.[[16]](#footnote-16)

Günümüz Polonya topraklarında yerleşmiş olan kabileler arasında zamanla iki kabile önem kazandı: güneyde Kraków ve Wiślica’daki yerleşim yerlerinin etrafında toplanan ***Wiślan***’lar ve kuzeyde muhtemelen Gniezno bölgesinden ortaya çıkan ***Polan***’lar*.* Güney bölge daha erken gelişmiş ve muhtemelen yüksek bir seviyeye gelmişti, ancak IX. yüzyılda Büyük Moravya devletiyle savaşlar oldu, daha sonra ise Çek devletinin etkisi altına girdi.[[17]](#footnote-17)

Kuzey bölgenin gelişimi ise daha farklıydı. Polan’lar başlangıçta 20’li ve 30’lu yıllarda tanınmıyordu. Nitekim Geograf Bawarski’nin verdiği listede “*Polan”*ların olmaması bu tezi desteklemektedir. Fakat X. yüzyılda çevresindeki kabileleri hâkimiyeti altında toplayarak “*Polan*”lar çok çabuk yayılmaya başladılar. Genellikle Büyük Polonya’nın merkezinde ortaya çıkan yerleşim yerlerinin lokalizasyonu ve yoğunluğunda belirgin değişimler bu döneme denk gelmektedir. Bu süreç *Gniezno, Giecz, Lądzie* ve *Poznan*’da şehirler inşa edildiği kırklı yıllarda daha da hızlandı. O dönem güçlü komşuların olmaması, Alman, Çek ve İskandinav etkisinin “*Polan*”ları saran doğal bariyerinin henüz oluşmamış olması, yeni topraklar fethetmelerini ve devletin topraklarının daha sonraki gelişimini mümkün kılmıştır. Devletin toprak gelişimi ile paralel Alman ve Moravya örneğinde devlet organizasyon yapısı da benimsenmiştir.

*Wiślan* kabile devleti hakkında üç tarihî kaynak bilgi vermektedir, ilki bahsettiğimiz *Geograf Bawarski*[[18]](#footnote-18), diğeri ise İngiliz kral Alfred Wielki’nin kaleminden çıkan “*Opis Germanii*”[[19]](#footnote-19)dır. Wiślan kabilesinin Moravya ve Dacja (bugünkü Romanya) arasında bulunduğunu ve çok büyük bir alanı kapladığını yazar. Wiślan kabilesi hakkında çok fazla bilgi veren üçüncü tarihî kaynak ise “*Legenda Panońska*”, yani “*Żywot św. Metodego”*dur.[[20]](#footnote-20) Aziz Metody’nın yaşam öyküsünde, Vistül’de oturan güçlü putperest bir dük hakkında pek çok bilgi bulunmaktadır. Tarihçiler burasının Wiślan kabilesinin başkenti olan Kraków olduğunu düşünmekteler. Nitekim o zamanlar en büyük yerleşim yeri buradadır.

IX. Yüzyıl Haritası (Kaynak: *Atlas Historyczny,* s. 7)

1.6. Polan Kabilesi

IX. yüzyılda Büyük Polonya topraklarında bulunan diğer bir büyük yerleşim yeri olan *Polan* kabilesinin beşiği Varta Nehri havzasındaki alanlardı, bu yerleşimin merkezini de Gniezno oluşturmaktaydı.[[21]](#footnote-21) IX. yüzyılın ortasından itibaren devleti efsanevî çiftçi-Piast’ın kurucusu olduğu Piast Hanedanından dükler yönetmeye başladı.[[22]](#footnote-22) XII. yüzyılda yaşayan kronik yazarı Gall Anonim’in not ettiği gibi yaygın şekilde lider olarak kabul edilen çiftçi Piast’ın oğlu Siemowit bütün Büyük Polonya’yı kendi hâkimiyeti altında toplamayı başarmıştır. Siemowit’in ardından Lestek de başkenti Kruszwica ile birlikte komşusu olan Goplan kabilesini hâkimiyeti altına almıştı, aynı zamanda Mazovya ve Sandomierski’den Lędzice, Przemyśl ve Czerwin yerleşim merkezlerinin içinde bulunduğu Grody Czerwińskie’yi de kendine bağlamayı başarmıştır. Daha sonra sırasıyla onun oğlu Siemomysł de ondan önceki atalarının elde ettiği topraklarda kendi hâkimiyetini güçlendirmiş ve hemen hemen Pomeranya’nın bütününe yakın bir bölümünü hâkimiyeti altına almıştır.[[23]](#footnote-23)

Nitekim devletin toprakları genişlediği ölçüde de komşu kabilelerle ilişki kurmuşlardı. Dolayısıyla batıda zaman içinde Alman hâkimiyeti altına giren Łaba nehri bölgesi Slav kabileleriyle, güneyde Przemyślid’lerin Çek devletiyle ve en sonra da Ruś Kiev devletiyle karşılaştılar.

1.7. Polonya Devletinin Adı

Polonya’nın kuruluşuna dair en eski tarihî kaynaklarda bu ülke halkı *Leh* olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda bizim gibi Rus, Ukrayna ve Belarus gibi doğu Slavları (*Lach),* güney Slavları (*Ljach)*, Bizans (*Lechoi)*, Litvanya (*Lenkas)*, Macarlar (*Lendiel–Lengyel-Legyelorszag*) da Polonya toplumunu geçmiş dönemlerde ve günümüzde tercihen “*Leh*” olarak adlandır-maktadırlar.[[24]](#footnote-24) Bu örnekleri diğer Türkler ve İran gibi Ortadoğu için de örneklemek mümkündür.

Polonyalılar için belirtilen *Leh* kelimesinin kökeni hakkında bize bilgi veren en dikkat çekici adlandırma Macarlar tarafından yapılan *Lengyelorszag (Leh Ülkesi)* ve Litvanya’nın söylemi olan *Lenkija*’dır. Bu söylemler muhtemelen bu bölgede yaşayan *Lędzian* ya da *Lędzice* kabilelerinden gelmektedir.[[25]](#footnote-25) Bu isimlerin de *Pole* gibi ekilmeye hazır tarlalar anlamına gelen eski Slav sözcüğü *Lędo*’dan geldiği, *Lach-Leh* söyleminin de muhtemelen *Lędzian* isminin kısaltılmasından ortaya çıktığı düşünül-mektedir. Dolayısıyla doğuda da bu şekliyle yaygınlaşmış ve doğu Slavları ya da Türkler bu ismi kullanmaya başlamışlardır. Bu bağlamda Wincenty Kadłubek’in Polonyalıların kendilerini *Lechit,* yani *Lech’*in torunları olduklarına inandıklarını belirtmesi hiç anlamsız görünmemektedir.[[26]](#footnote-26)

Nestor’un yazdığı bilgilere göre ise Lehler Slav değillerdi; kroniğinin giriş kısmında bazı Slavların kendilerini *Leh* olarak adlandırdığını, fakat aslında farklı olduklarını yazar. O zamanki Slavlar Vistül’e geldikten sonra çevre halklar tarafından “*Lęch*” olarak adlandırılmışlar ve bu Lehlerden bazıları Polan, bazıları Velet Lehleri, Mazovya ve Pomeranya Leh kabileleri olarak ayrılmıştır. Muhtemelen Lehler yine Baltık Denizi kıyılarında yaşamalarını sürdürmekte, Prusya ve Litvanya ile komşuluk yapmaktaydılar. Ayrıca Polonyalıların Slav kökeninden geldiğini, batı ya da doğu Slav kabilelerinden (hangi taraf oldukları hâlâ tartışılan bir konudur) *Wiatycze* ve *Rudymicze* kabilelerinin ise Leh kökeninden geldiğine vurgu yapar. Dolayısıyla daha sonra bütün Polonya’yı kaplayacak isim de bu Lehlerden alınmış olmalıdır.[[27]](#footnote-27)

En fazla taraftar bulan yukarıda da bahsedilen tezlerden birine göre, X. yüzyılın ikinci yarısında Polonya’nın günümüz topraklarında çok sayıda İskandinav savaşçılar ortaya çıkmıştır. I. Mieszko da kendi devletini kuzeyden gelen Vareglerden oluşan üç bin askerlik ordu gücü sayesinde kurmuştur.[[28]](#footnote-28) Nitekim XI. yüzyılın başlarında İskandinavların Gniezno “*Pola*n”larını *Laesar (Lehler)* olarak adlandırdıkları bilinmektedir.[[29]](#footnote-29) Karol Szajnocha ve İskandinav tarihçilere göre *Lach* ve *Vareg* isimleri İskandinav dillerinde “*yoldaş, arkadaş ve müttefik”* anlamına gelmektedir, ancak *Lach* formunun daha eski bir özelliği vardır; Polonyalı Lech’in Ruś Vareg’inden daha eski olduğu ortaya çıkmaktadır.[[30]](#footnote-30) Polonyalı tarihçi Karol Szajnocha eserinde Ruś’lardaki İskandinav kökene benzer bir teori ortaya atarak *Lag, Lage* olarak yazılan ve *Lach* olarak okunan kelimenin İskandinav ismi olduğunu söylemekte; burada kelimenin sonundaki *g’*nin Almanya’nın kuzeyinde *ch* olarak okunduğuna vurgu yapmaktadır.[[31]](#footnote-31)

Polonya’nın Latince *Polanie*, *Poleni*, *Poloni* olarak adlandırılması ise ilk kez 999 ya da 1001 tarihleri arasında, muhtemelen Roma’da yazılan św. Wojciech’in X.-XI. yüzyıl dönemecindeki eski yaşam öyküsünde ortaya çıkıyor. Eski dönemlere ait kesin bilgiler olmaması nedeniyle Polonya (Polska-Polonie) isminin kökeninin de tek bir açıklamasını bulmak mümkün görünmemektedir. Bu konuda üretilen teorilerden en popüler olanına göre bu isim günümüz Büyük Polonya topraklarında yurtlanmış olan *Polan* kabilesinden gelmektedir. *Polanie* de işlenmiş tarla anlamına gelen *Pole* sözünden, ya bu kabilenin genel işi olan çiftçilikle ya da onlar tarafından ovalık alanların yurt edinilmesiyle bağlantılı ortaya çıkmıştır.[[32]](#footnote-32)

Nitekim kaynaklarda Polan kabilesi Wiślan ve Mazovya kabilelerinden ayrı tutulmuştur. Ancak Przemysław Urbanczyk ya da Zofia Kurnatowska gibi, XII. yüzyılda yazılı metinlerde ortaya çıkan Polan kabilesinin varlığı üzerinde şüpheleri olan tarihçiler de bulunmaktadır.[[33]](#footnote-33)

Jan Dlugosz ise Büyük Polonya kroniğinden yola çıkarak *Lechit*’lerin ülkesinin bir bölümünü miras alan *Lech*’in torunlarından birisini Ruś yaparak bir efsaneye dönüştürür. XIII. yüzyılda yazılan bu Büyük Polonya kroniğinde Lech “*Lechit*” ulusunun ilk örneği ve devletin kurucusudur. *Lechit’*ler çiftçilik yapma ihtiyacından, yani ormanları tarlalara çevirmelerinden dolayı Polanlar yani Polaklar olarak adlandırılmışlardır. Dlugosz’a göre bu tarlalarda yaşayan *Lechit*’ler ormanlarda göçebe hayatı yaşayan diğer akrabaları tarafından Polanlar, yani tarla sakinleri olarak adlandırılmışlar, bu isim de insanlar arasında yerleşerek eski isim *Lechit* unutulmuş, zamanla ülke ve ulus Polonya olarak adlandırılmaya başlanmıştır.[[34]](#footnote-34) Fakat Aleksander Tyszyński’ye göre Polonya ismi tarla isminden gelmemektedir, çünkü Polonya toprakları ilk dönemlerde bütünüyle ormanla kaplıdır. Ona göre bu *po* ön eki ile ilgilidir, örneğin *po-morze*, *po-lesie*, *po-dole, po-lowcy* gibi yer ismi söylerken ortaya çıkmıştır.[[35]](#footnote-35) Kısacası ne Leh ne de Polonya ismi üzerinde yapılan araştırmalar kesin bir sonuca varmasa da genel söylem Polonya’nın *Polan* kabilesinden geldiği ve ismini buradan aldığı yönündedir.

1. Bu konu hakkında görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu konudaki bütün tezler için bkz. J. Wyrozumski, *Historia Polski do roku 1505*, s. 44-48, J. Strzelczyk*, Od Prasłowiań do Polaków,* s. 1-37*,* P. Kaczanowski, J. Kozłowski*, Najdawniejsze dzieje ziem polskich*, s. 325-352. [↑](#footnote-ref-1)
2. Karol Kadlec, *O związkach państw u ludów zachodnio-słowiańskich przed X.w*., s.73*;* G. Labuda, *Pierwsze państwo słowiańskie. Państwo Samona,* Wodzisław Śląski 2009; Aleksander Brckner, *Początki Kultury Słowiańskiej,* Bibliolife 2009. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Cyryl i Metody. Apostolowe i nauczyciele Słowian,* t. 1-2, Lublin 1991. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Słownik Starożytności słowiańskich; encyklopedyczny zarys kultury słowian od czasów najdawniejszych, c.1-2,* red. Władysław Kowalenko, Zkład Narodoy im. Ossolinskich, 1991, s. 429. [↑](#footnote-ref-4)
5. K. Polek, *Państwo Wielkomorawskie i jego sąsiezi,* Kraków 1994, s. 13-42. [↑](#footnote-ref-5)
6. J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, *Słowianie Południowi i zachodni VI-XX wiek,* Warszawa 2005, s. 37-42; bkz. *Kosmasa Kronika Czechów*, tłum. Maria Wojciechowska, Wrocław 2006. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ruś bölgesi – Ukrayna bölgesi, ilk Rus knezliklerinin bulunduğu bizim de Rutenya olarak adlandırdığımız bölgedir. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. Akdes Nimet Kurat, *Rusya Tarihi. Başlangıçtan 1917’ye kadar*, Ankara 1999, s. 16. [↑](#footnote-ref-7)
8. Akdes Nimet Kurat, *Rusya Tarihi. Başlangıçtan 1917’ye kadar*, Ankara 1999, s. 19. [↑](#footnote-ref-8)
9. Akdes Nimet Kurat, *Rusya Tarihi. Başlangıçtan 1917’ye kadar*, Ankara 1999, s. 21. [↑](#footnote-ref-9)
10. Akdes Nimet Kurat, *Rusya Tarihi. Başlangıçtan 1917’ye kadar*, Ankara 1999, s. 29. [↑](#footnote-ref-10)
11. Henryk Paszkiewicz, *Początki Rusi*, Kraków 1996, s. 38-39; bkz. H. Paszkiewicz, *Powstanie Narodu Rusi*, Kraków 1998. [↑](#footnote-ref-11)
12. J. Sochacki, *Związek Lucicki – między Polską a Cesarstwem do 1002,* “Slavia Antigua”, t. 47,2006, s. 17-48*.* [↑](#footnote-ref-12)
13. J. Sochacki, *Związek Lucicki – między Polską a Cesarstwem do 1002,* “Slavia Antigua”, t. 47, 2006, s. 34. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Wielka Historia Świata,* red. Maciej Salamon, t. 4, Kształtowanie średniowiecza, Oficyjna Wydawnicza ROGRA, 2005, s. 314; J. Sochacki, *Związek Lucicki – między Polską a Cesarstwem do 1002,* “Slavia Antigua”, t. 47, 2006, s. 17-48*.*  [↑](#footnote-ref-14)
15. A. Naruszewicz, *Historya Narodu Polskiego,* t.5, Lipsk 1836, s. 104. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Kronika Thietmara,* Poznań 1953, s. 180-183. [↑](#footnote-ref-16)
17. J. Dąbrowski, *Studia nad początkami państwa polskiego,* Rocznik Krakówski, t. 34 (1958), s. 3-57; G. Labuda, *Studia nad początkami państwa polskiego,* t. II, Poznań 1988, s.125; H. Łowmiański, *Początki Polski,* t. V, Warszawa 1973, s. 528-575. [↑](#footnote-ref-17)
18. Henryk Łowmiański, *O identyfikacji nazw Geografa bawarskiego,* Źródłoznawcze, t. III, 1958, s. 1-22; *Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich,* Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1986, s. 104-150; J. Wyrozumski, *Historia Polski do roku 1505,* Warszawa 1989, s. 10. [↑](#footnote-ref-18)
19. Leszek Moczulski, *Narodziny Międzymorza,* Bellona, Warszawa 2007, s. 160. [↑](#footnote-ref-19)
20. Stanisław Szczur, *Historia Polski Średniowiecze,* Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 27. [↑](#footnote-ref-20)
21. Z. Kurnatowska, *Wielkapolska w X wieku i formowanie się państwa polskiego,* Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w ksztaltowaniu sie nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000, s. 99-118 [↑](#footnote-ref-21)
22. Alicja Dybkowska, Jan Zaryń, Malgorzata Zaryń, *Polskie Dzieje od czasów najdawniejszych do wspołczesności,* Warszawa 1998, s. 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Bkz. Gall Anonim, *Kronika polska*, tłum. Roman Grodecki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Wrocław 2003. [↑](#footnote-ref-23)
24. Jerzy Nalepa, *Polska – pochodzenia i wiek nazwy,* Jezyk Polski 1994, Nr. 3 (LXXIV 3) (maj-czerwiec), s. 174; aynı dergi, Nr. 4/5 (LXXIV 4-5) (wrzesien-grudzien), s. 241. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jerzy Nalepa, *Polska – pochodzenie i wiek nazwy (cz. I),* Język Polski, 1994, Nr. 3 (LXXIV 3) (maj/czerwiec), s. 174. Jerzy Nalepa, *Polska – pochodzenie i wiek nazwy (cz. II),* Język Polski, 1994, Nr. 4/5 (LXXIV 4-5) (wrzesień/grudzień), s. 24. [↑](#footnote-ref-25)
26. Wincenty Kadlubek, *Kronika Polska,* przekl. B. Kurbis, Warszawa 1992, ks. II. Rozdz. 8. [↑](#footnote-ref-26)
27. K. Szajnocha, *Lechichi początek Polski,* Szkic Historyczny, 1858, s. 80-92. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bronisław Geremek, *Mieszancy Europy,* Wprost24. Nr. 52/2004 (1). [↑](#footnote-ref-28)
29. Joanna Aleksandra Sobiesiak, *Bolesław II Przemyslida (+999). Dynasta i jego państwo,* Kraków 2008, s. 119. [↑](#footnote-ref-29)
30. Karol Szajnocha, *Lechichi początek Polski,* Szkic Historyczny, 1858, s. 87. [↑](#footnote-ref-30)
31. Karol Szajnocha, *Lechicki początek Polski,* Szkic Historyczny, 1858, s. 6. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Słownik Geograficzny Krolewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, tom VII, Warszawa 1888-1914, nakł. Filip Sulimierski, Władysław Walewski, s. 560; bkz. *Kultura Polski średniowiecznej X-XIII*, praca zbiorowa, PIW, Warszawa 1985. [↑](#footnote-ref-32)
33. Przemysław Urbańczyk. Nie było żadnych Polan. „Gazeta Wyborcza” (2008-05-24). ; aynı görüşü Zofia Kumantowska da paylaşmaktadır, *U źródeł Polski – do roku 1038*. Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002, s. 141-146. [↑](#footnote-ref-33)
34. Bkz. Zygmunt Gloger, *Geografia historyczna ziem dawnej polski,* Kraków 1903. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aleksander Tyszyński, *Uwagi nadpismem p. Maciejowskiego ‘Pierwotne Dzieje Polski i Litwy,* Biblioteka Warszawaska, Warszawa 1848, s. 576-577. [↑](#footnote-ref-35)