**Polonya–Litvanya Birleşik Devleti**

Polonya Politikasında Yeni Dönem

Torun Anlaşması’nın kararları uluslararası alanda Polonya devletinin pozisyonunu belirliyordu. O zamanki durumda Polonya’nın anlaşmada daha iyi şartlar için görüşme yapma imkânı yoktu. Ancak onun içeriği Avrupa konularına daha fazla dikkat yöneltmeye ve o zamanki Orta Avrupa oyunlarına aktif katılmaya neden oldu. Tarikat Haçlıları ile anlaşma imzalandıktan sonra Polonya resmî olarak gelecekte Zygmunt Luksemburski ile savaş konumuna geldi. Çok çabuk Władysław Jagiełło’nun uluslararası konumda Macar hükümdardan daha iyi konumda olduğu ortaya çıktı. Macar kral Dalmaçya konusunda Venedik ile uzun bir anlaşmazlık içindeydi. Kısa süre içinde Ernest Żelażny başta olmak üzere Avusturya prensleri ona karşı çıktılar. Władysław Jagiełło onun bu zorluklarından faydalanmaya karar verdi. 1411 Mayıs ayında Polonya diplomasisi kralla Eflak hospodarı arasında yoğun bir ittifaka gitti. Aynı zamanda krallık vasalı da olan Boğdan hospodarı ile birlik güçlendirildi ve Venedik Cumhuriyeti ile görüşmelere başlandı. 1412’de Venedik elçisi Paolo Veneto Kraków’a geldi ve eğer Sezarlık tahtı için savaşmak isterse Venedik desteğinden söz etti.[[1]](#footnote-1) IV. Siemowit Mazowiecki’nin kızı ile prens Ernest Żelażny’nın evliliği de bu Polonya diplomasisinin büyük başarısıdır.

Aynı zamanda Zygmunt Luksemburski’ye karşı yönelen koalisyonun oluşumuyla Macar kralla anlaşmaya gitme planı olgunlaştı. Władysław Jagiełło tarafından daha önce yapılan ittifaklar o zamanki politik gerçekleri fevkalade iyi bilen ve haklı olarak da zorlu bir rakip olrak görünen Zygmunt’la görüşmelerde onun pozisyonunu güçlendiriyorlardı. 1411’de Zygmunt Jagiełło ile anlaşma imzaladı, fakat aynı zamanda Tarikat’ı savunmaya yöneldi, hatta 1412 yılı başlarında Polonya ile yeni bir savaş durumunda ona askerî yardım yapmayı önerdi. Aynı Władysław Jagiełło gibi gelecek görüşmelerde en iyi çıkış pozisyonu yakalamak istiyordu. Buna karşılık Polonya dış politikasında pek çok faaliyetin yapılmasına karar verildi. İki ülke toplumunun tutumu hiç de anlamsız değildi. Polonya ile anlaşmazlık Macaristan’da popüler değildi. Aynı temel yaklaşım Polonya’da da hüküm sürmekteydi. Her iki devletin politik elit tabakası süren anlaşmanın devamını istiyordu. Luksemburg ve Jagiellonların arasındaki ittifak aynı zamanda Papalığın da ilgi alanındaydı. Zygmunt’a yönelen bu politikanın temelinde Jagiełło ve Witold’ün arasındaki çeşitli ihtimaller açığa çıkıyordu. Büyük Litvanya Dükü Witold Zygmunt ile ilişkileri düzene koymayı istiyordu, çünkü bu Luksemburg-Töton ittifakının kesilmesi anlamına gelecekti ve sonuçta Tarikatın uluslararası pozisyonu zayıflamış olacaktı. Bu Witold için önemliydi, çünkü doğu politikasına geri dönmeyi düşünüyordu, bu nedenle de batıdan Litvanya’nın sınırlarının güven altında olmasına ihtiyaç vardı.

Polonyalı ve Macar soylu kesimi tarafından idare edilen ilk görüşmeler sayesinde Lubowla’da Mart 1412’de Władysław Jagiełło ve Zygmunt Luksemburski arasında görüşmeye gidildi.[[2]](#footnote-2) Kongreye gidilmesinde en büyük hizmeti Papalık temsilcisi kardinal Brando de Castiglione gösterdi. Liderler o zaman bütün düşmanlara karşı sonsuz ittifaka vardılar. Detaylı kararlar anlaşmanın genel yapısını oluşturuyordu. Ruś Halicz ve Podolya her iki kral ölene kadar ve onlardan biri öldüğünde de on beş yıl daha Polonya’da kalmasına karar verildi. Bu toprakların bundan sonra hangi devlete ait olacağı konusunun gelecekte yapılacak olan uzlaşma mahkemesine havale edilmesine karar verildi. Boğdan’ın Polonya’nın hamiliği altında olmasına, fakat o zamanki hospodarın Türklerle yapacağı savaşta Zygmunt’a askerî yardımda bulunmasına karar verildi. Aynı desteği Polonya kralı da Zygmunt’a vereceğini açıkladı. Buna karşın Eflak ise Macar etki alanı içinde kalmak zorundaydı.

Lubowli’deki anlaşmanın Jagiellon hanedanı için fevkalade önemi vardı. Zygmunt’la yaptığı anlaşmalar Polonya kralını Avrupalı bütün haklara sahip Hristiyan lider olarak tanıttı, aynı zamanda tarikatın pozisyonunu zayıflattı ve onun Grunwald yenilgisinden sonra yaptığı propagandaların kötü sonuçlarını düzeltti. Daha da büyük anlamı ise Zygmunt’un Tarikatla ittifakının kesilmiş olmasıydı. Władysław Jagiełło’nun Polonyası politik tecritten çıkmıştı. Zygmunt Luksemburski ile ittifak Polonya açısından çok değerliydi.

Właysław Jagiełło’nun   
Hükümdarlık Döneminde İç Politika

Hükümdarlığının ilk yıllarından itibaren Władysław sürekli Polonya’da kaldı, yalnızca kutsal günlerini Litvanya’da geçirmekteydi. Her yıl krallığın bütün topraklarını geziyor ve valilerin faaliyetlerini kontrol ediyordu, aynı zamanda en üst yargıç olarak mahkemeleri yönetiyordu. Pek çok iyi özelliği kendinde barındırmasına ve çok akıllıca devlet yönetimi olmasına rağmen, yine de Polonya’dakinden tamamen farklı devlet ve hukuk geleneğinden gelmekteydi. Dolayısıyla politikasında krallık konseyi grubundan danışmanların etkisi vardı. Onların arasından zaman içinde Grunwald savaşında dikkat çeken Zbigniew Oleśnicki ön plana çıkmaktaydı.[[3]](#footnote-3) Özellikle Jagiełło’nun güvenini kazandıktan sonra hükümdar ona yıllarca Kraków piskoposu onurunu verdi. Diğer yüksek devlet görevlileri gibi Oleśnicki de “krallık yasaları”nın önemini kaybetmemesi tarafındaydı, bu krallık yasaları Kazimierz Wielki ve ondan sonrakiler zamanında ortaya çıkmıştı, Jagiełło da onları onaylamış ve genişletmişti. Bu yasalar devlete süreklilik sağlıyor, topluma ise güven veriyordu, nitekim bu durum hanedanın sürekliliği olmadığında özellikle çok önemli oluyordu. Ludwik Węgierski’den itibaren taç giyme töreni sırasında krallar krallığın toprak bütünlüğünün korunması ve eski yasalara bağlı kalmaya yemin etmeye başladılar.

1422’de Czerwienski’deki kampta Haçlılarla savaş için toplanan şövalyeler Jagiełło’dan toprak dokunulmazlığı vaadini elde ettiler. Bu şu demek oluyordu, ne hükümdar ne de onun yöneticileri şövalyelerden mahkeme kararı olmaksızın toprak geri alamayacaktı. Kral aynı zamanda şövalyelere devlet görevlisi olma ve yerel mahkeme hâkimi yönetimini gerçekleştirme emrini de vermişti. Taşra ya da voyvodalıklar için oluşturulan yerel hâkimleri, toprak sahibi olan soyluya dair konuların büyük bölümünde karar veriyorlardı. Krallığa bağlı bölge yöneticisi ise yalnızca dört çeşit suça, yani yolda saldırı, yangın, tecavüz ve eve saldırı suçlarına bakıyordu. Bu şekilde özerk yerel mahkeme idarî yönetimden ayrılmaya başlamış oluyordu, bu da kralın yöneticileri tarafından suistimal ihtimallerini ortadan kaldırıyordu.

Bundan sonraki ayrıcalıklar tahtın bundan sonraki varislerle bağlantılı verildi. Dört kez evlenmiş olan Władysław Jagiełło oğul sahibi olmak için uzun yıllar beklemişti. Ancak son eşi ondan 53 yaş daha genç Rus prensesi Sonka Holszanska ona iki oğul verdi: Władysław ve Kazimierz. Uzun süren savaşlar sonrasında Kraków’da bütün eski yasaları onayladı ve özellikle mahkeme kararı olmadan soylu kesimin tutuklanmasını yasaklayan (*neminem captivabimus nisi iure victum)* en önemli ayrıcalığı da ekledi. Dolayısıyla böylece ilk kez bugünkü anlamda “temel haklar” şekillendirilmiş oldu. Bunun karşılığında da krallık halkının bütünü Jagiełło’nun oğullarından birini, hangisi yönetim için faydalı görünüyorsa, kral olarak kabul etmekle yükümlüydü, ancak bir şartla, o da bu seçilecek kralın devletin bütün eski yasalarını kabul etmesi şartıyla. Dolayısıyla bu şu anlama geliyordu, bu önemli onaylama ile Polonya tahtı seçimlik oluyordu.

Bu şekilde gelişen olaylar zinciri soylu kesimin pozisyonunun güçlenmesine neden oldu. O zaman ortaya çıkan hukukî yasalar, nitekim bunları günümüzde vatandaşlık ya da insan hakları olarak adlandırıyoruz, bu yasal belgeler soylu kesimin bilincinde çok güçlü kök saldı ve bu kesime öncelik duygusunu verdi.

Władysław Jagiełło Polonya’daki kırk sekiz yıllık krallığın ardından tahtı son evliliği Zofia Holszanska’dan iki oğula bırakarak 1 Haziran 1434’de öldü. Onun ölümünün ardından Ortaçağ kilisesinin en önemli kişilerinden biri, devletin ünlü diplomatı ve devlet adamı olarak Kraków piskoposu Zbigniew Oleśnicki devlet politikasında büyük güç elde etti. Onun çabaları sayesinde ölen kralın oğlu Polonya ve Macaristan’da yönetimi devraldı.

III. Władysław Jagiełłończyk’ın tahta oturması ve Zbigniew Oleśnicki’nin Yönetimi[[4]](#footnote-4)

Kralın ölümü ile devlet çok zor bir döneme girdi. Jagiełło’nun 10 yaşındaki oğlu III. Władysław’ın krallık seçimi ve taç giyme töreninden sonra pratikte ülkedeki yönetimi Oleśnicki’nin liderliği altındaki koruyucu danışman heyeti aldı. Krallık yöneticilerinin, özellikle de Kraków piskoposu olan Oleśnicki’nin artan rolü magnatlar arasında olduğu gibi şövalyeler arasında da itirazlara neden oluyordu.

Bu memnun olmayan güruha sert krallık yasakları olmasına rağmen aynı zamanda Polonya’da da taraftar bulan Hustisizim yandaşları da katıldı. Memnun olmayan muhalefet bu hareketin sloganlarından biri olan kilisenin vergi toplaması konusunu Oleśnicki’ye mal etti. 1439’da Yeni Şehir Korczyn’da, kendi planlarını gerçekleştirme amacıyla bu muhalif grup konfederasyon olarak bilinen bir birlik oluşturdu. Onun lideri de Küçük Polonyalı en zengin beylerden biri olan *Spytko z Melsztyna* oldu. Konfederasyon üyeleri genç yaştaki kralın neden olduğu yetersizliklerin düzeltilmesi gerektiğine karar verdiler ve krallık konseyinin yönetimine karşı çıktılar. Ancak Grotniki’de yapılan savaşta ezici bir yenilgi aldılar.[[5]](#footnote-5) Bu çatışma sonrası Polonya’da Hustisizm hareketi son bulurken Kraków piskoposu Oleśnicki de artık devlet yönetiminin iplerini tamamen kendi ellerine geçirmiş oluyordu.

*III. Władysław Jagiełłończyk (Warneńczyk)’ın   
Macar Tahtına Oturması*

Albrecht Habsburg’un ölümü Jagiełło’nun büyük oğlu Władysław tarafından Macar tahtını elde etme fırsatını doğurmuştu. Bu da Macar tahtını elde edebilme olanağını fark ederek bütün yeteneğini ve politik tecrübelerini bu konu üzerinde yoğunlaştıran Zbigniew Oleśnicki’nin politik planlarını uygulaması anlamına geliyordu. Piskopos Macarlarla birlik anlaşması imzalamayı ve Türklerle yapılacak savaşta inisiyatifi ele almayı hedeflemekteydi. İçinde Litvanya’nın da yer aldığı geniş bir koalisyonu oluşturma şansını görüyordu. Polonya’nın Macaristan’a yönelmesi politik soyutlanma içinde olan Çeklerin dikkatini de çekmekteydi. Jagiellon hâkimiyetindeki bir Macaristan bütün anlaşmazlıkların ve o zamana kadar çözümlenmemiş olan Spisz, Ruś ve Boğdan konularını çözüme ulaştıracak gerçek perspektifleri yakalayabilirdi. Dolayısıyla Albrecht Habsburg’un ölümünden sonra acilen Macarlarla bağlantı kurulması kararlaştırıldı. Kralın ve krallık konseyinin adına oraya şansölye Jan Koniecpolski ve Piotr Kurowski yollandı. Yollanan elçiler Macaristan tahtının seçimini gerçekleştirecek olan Macar politik kesimin bir kısmının desteğini elde ettiler. Dul kraliçe Elżbieta’ya bağlı olan muhalif taraf ise karar alınmasını geciktirdi, çünkü Elżbieta bir çocuk bekliyordu. Kraliçenin muhalefeti ve taraftarın onu desteklemesine rağmen Ocak 1440’da Macar meclisi Władysław Jagiellończyk’a Macaristan tacını sunmayı kararlaştırdı. Bu bağlamda Elżbieta geri çekilmek ve tacı Władysław’a vermeyi kabul etmek zorunda kaldı, hatta onunla evlenmeyi kabul etti. Ancak 1440 Şubat ayında oğlu Władysław Pogrobowiec dünyaya geldiğinde düşüncesini değiştirerek muhalefete tekrar başladı.[[6]](#footnote-6)

Władysław Jagiellończyk’in Macaristan tahtını elde etme şartları bu amaçla Kraków’a gelen Macaristan delegasyonunun tartışma konusuydu. Macarlar sürpriz bir şekilde Polonya tarafından kabul edilmesi zor isteklerde bulundular; Spisz bölgesinin geri verilmesini, Ruś, Podolya ve Boğdan toprakları konusunda yaşanan problemlerin uzlaştırma mahkemesi tarafından çözümünü ve Türkler karşısında savunma garantisi istiyorlardı. Bu şartlara ayrıca dul kraliçe ile evlilik ve oğlunun Avusturya, Çek devletlerinde miras hakkını elde etmesine yardım edilmesini talep ediyorlardı. Władysław ayrıca, eğer bir oğul sahibi olamazsa, ondan sonra tahtın varisinin Macaristan’da Władysław Pogrobowiec’in olacağına dair yemin etmesi de gerekmekteydi.

Krallık konseyinin bir bölümü direnç göstermesine rağmen Zbigniew Oleśnicki muhalif sesleri bastırmayı başardı ve Macaristan’ın bütün şartlarını kabul etti. 1440 yılı Mart ayında Wawel katedralinde kralın Macaristan tahtına davet törenleri yapıldı. III. Władysław hazırlanan şartları kabul etti. Aynı zamanda Osmanlı Devletine karşı ittifak anlaşması da yapıldı. Karşı çıkan çevrelere ise Türkler karşısında Macarların korunmasının Hıristiyanlığın korunması anlamına geldiği ve Polonya’nın çıkarına olduğu belirtildi. Ancak ne Oleśnicki ne de Władysław’ın kendisi kraliçe Elżbieta’nın doğum yaptıktan sonra devletteki pozisyonunun değişebileceğini hesaba katmamışlardı. Dul kraliçe üç aylık oğlunu Macaristan kralı olarak taç giydireceğini söyleyerek çevresinde büyük taraftar topladı. Hatta Władysław Jagiellończyk Buda’ya geldiği sırada krallık hazinesinden Elżbieta’nın taraftarları tarafından kutsal Stefan’ın tacı çalındı.[[7]](#footnote-7) Buna rağmen Macar meclisi Władysław Pogrobowiec’in taç giymesini kabul etmedi ve Władysław Jagiellończyk Białogród’da törenle taç giydi.[[8]](#footnote-8)

Yeni kral bütün önemli politik güçleri çevresinde toplamayı beceremedi. Macaristan’da Władysław Jagiellończyk taraftarları ile Elżbieta taraftarları arasında çıkan iç savaş daha da kötüleşti. Tehdit altındaki kral Polonya’dan yardım bekledi. Ülkede yardım için önceleri Oleśnicki’nin kendisi çabalıyordu, ancak kısa süre sonra kralın ve piskoposun yolları öylesine ayrıldı ki ortak çalışma zor görünmekteydi. O zaman kral paralı ordu oluşturmak için krallık topraklarından gelir elde etmeye yöneldi. Polonya’dan gelen yardımı karşılamak için krallık mallarını rehine verdi. Bu mallar da krala borç veren magnatların eline geçmiş oldu. Kral tarafından pratikte uygulanan bu ipotek etme politikası krallığın finans temellerini çökertti.

Macaristan’da uzayan savaş hiçbir tarafa belirli bir zafer getirmedi. Bu durumda Papa IV. Ergeniusz arabulucuk faaliyetlerine girişti, çünkü Papa V. Feliks karşıtı konseyi ile anlaşmazlık içine düşen ve kısa süre önce doğu kilisesi ile birlik anlaşması kararlarını gerçekleştirmek, kilisede otoritesini güçlendirebilmek için büyük bir başarıya ihtiyacı vardı. Türklere karşı Haçlı zaferi Papaya hem daha büyük popülerlik sağlayacak hem de bu zor durumundan onu kurtaracak bir şans verecekti. Dolayısıyla Macaristan’a Władysław Jagiellończyk’ı muhalifleriyle uzlaştırmaya ve Türklere karşı müdahaleye yönlendirecek kardinal Juliusz Cesarini’yi yolladı.[[9]](#footnote-9) Papalık ulağı onun için kralın danışmanı Haçlı seferlerinin ateşli savunucusu Mikołaj Lasocki’ye ulaştı. 1442 Ağustos ayında Papanın aracılığı sayesinde Władysław Jagiellończyk Bratysław’da kraliçe Elżbieta ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Władysław Pogrobowiec’in onbeş yaşını bitirmesine kadar Macar tahtını korumak zorundaydı.

Bu anlaşmadan sonra tekrar Oleśnicki tarafından lanse edilen eski planlara dönüldü. III. Władysław’ın Śląsk topraklarını çeyizinde getirecek olan Albracht Habsburg’un kızı Anna ile evlenmesi kararlaştırıldı, Macarlar ise tartışma konusu olan Ruś-Halicz ve Boğdan üzerine hak iddia etmekten vaz geçmek zorundaydılar. Ancak Polonya için bu çok faydalı anlaşma Macar devlet görevlileri tarafından onaylanmadı. Bundan sonraki Elżbieta ile görüşmeleri Polonyalı diplomatların katılımı olmadan Papalık görevlisi yaptı. Aracılık görüşmeleri 1442 sonlarına doğru iç savaşı durdurdu. Her iki tarafın da o güne kadarki sahip oldukları konumun korunması ve Macaristan tahtı için aynı haklara sahip olmaları belirlendi. Władysław Jagiellończyk’ın Anna ile evliliğine dair planlardan vazgeçilmedi, fakat onun çeyizi konusuna değinilmedi. Yeni anlaşmanın şartları Polonya için daha az faydalıydı ve kralla Oleśnicki arasında ihtilaflara neden oldu, fakat bu şartlar Macaristan’da savaşan taraflar arasında kabul gördü. Kral zor bir durumda bulunuyordu. Anlaşma imzalandıktan hemen sonra ölen dul kraliçe Elżbieta’nın ölümü bile onun bu durumunu değiştirmedi.[[10]](#footnote-10)

Ülkede duruma hâkim olunduktan sonra Papalık görevlisi ve kral Türklere karşı bir Haçlı seferi düzenlemeye giriştiler. Kralın bu girişimi onun IV. Eugeniusz’un tarafına geçtiğini göstermekteydi. Aynı zamanda bir Haçlı seferi planlarının hayalini kuran, fakat burada Papa için bir yer göremeyen Zbigniew Oleśnicki için de kendisinin lanse ettiği politik durumun çökmesi anlamına geliyordu.

*Türklerle Savaş– Varna (1444)*

Władysław’ın Papanın tarafına geçişi Polonya’da heyecan uyandırmadı. Çünkü burada haklı olarak onun pozisyonunun güçlenmesinden ve baziliski konseyinin otoritesinin ağır basmasından korkulmaktaydı. Türklerle savaşma planının Polonya’da çok fazla heyecan uyandırmaması şaşılacak bir konu değildi. Çünkü bu savaşa Macar savaşı olarak bakılıyordu, Macarlara verilen tavizlerin düş kırıklığı kralın askerî yardıma güvenemeyeceğini ortaya koyuyordu. Diğer ülkelerde de Macar ve Papalığın Türklerle savaş planlarına isteksiz bakılmaktaydı. Avusturya’da Habsburglar ise Macaristan’da Jagiellonların güçlenmesinden korkarak bu savaş hazırlıklarına isteksizdi. Sadece Sırp lider krala askerî destek sağlayacağını bildirdi ve Haçlı savaşına katıldı. Polonya’dan da gönüllü şövalyeler katıldı.

İç savaşla yorulmuş ve tükenmiş olan Macarlar bir anda Türklerle savaş kararı alamadı. Bu ancak 1443 yılı Ekim ayında mümkün oldu. Krallık ordularının başında ise ünlü Macar lider Janos Hunyady bulunuyordu. Hristiyan güçleri Balkanlarda çok sayıda başarı sağladı.[[11]](#footnote-11) Sofya’yı aldılar, Türk birliklerini Zlatica’da yendiler. 1444 Şubat ayında Władysław Jagielończyk Buda’ya dinsizleri yenen kahraman olarak döndü.[[12]](#footnote-12) Kardinal Cesarini ise kralın bu ünü sayesinde daha geniş bir Avrupa koalisyonu oluşturmayı ve son olarak Türkleri Avrupa’dan atmayı hesap ediyordu. Savaşa devam etme yükümlülüğünü kendisinde gören kral da Papalığın görüşünü paylaşıyodu. Koalisyonun organizasyon süreci zorlu ve tartışmalı sürerken Türk tarafı barış anlaşması önerdi. 1444 Haziran ayında Edirne’de (Adrianapol) on yıllık bir anlaşma yapıldı.[[13]](#footnote-13) Sultan II. Murad daha önce almış olduğu yerleri Macarlara geri vermeye, Sırbistan’da Macar müttefiki Brankowicz’i yönetime geri döndürmeye, yüksek savaş tazminatı ödemeye ve krala askerî destek vermeye yükümlüydü. Anlaşmanın görüşme şartları Macarlar tarafından 1444 Ağustos ayında onaylandı. Bu da Macaristan’da Papalık görevlisinin politikasının düşüşünü göstermekteydi. Fakat Cesari-ni’nin ve Venedik filosunun Hristiyanlara yardıma geleceği haberinin etkisi altında kral düşüncesini değiştirdi ve anlaşmayı bozarak savaşa hazır olduğunu ilan etti.

1444 sonbaharında Türklere karşı bir sonraki sefere hazırlanıldı. Edirne-Segedin Anlaşması’nın şartları ile tatmin olmayan, buna karşın Türklerle yapacakları savaşın zorluğunu bilen Sırp lider tekrar bir savaş konusunda tereddüt içindeydi, fakat Macar yüksek devlet görevlilerinin bir bölümünü himayesi altına aldı.[[14]](#footnote-14) Polonya’dan ve diğer Balkan halklarından da yüzlerce gönüllü geldi. Kralın tarafında sadece Eflak hospodarı II. Drakul vardır. Bir kez daha bağlılık göstererek krallık ordusunun başında Hunyady bulunmaktaydı. Seferin amacı Osmanlı Devletinin başkenti olan Edirne’ye hâkim olmaktı. Karadeniz boğazlarını bloke eden Hristiyan filosu Türk güçlerinin Asya’dan Avrupa’ya gelişini geciktirmesi ve şehrin alınması planlanıyordu. Sefer sırasında filoların yardımının hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı, çünkü Sultan orduyu İstanbul Boğazı üzerinden getirmişti. Hunyady ise Varna topraklarına çekilmeye ve burada savaş yapmaya karar verdi. Sultanın ordularını yenmeyi ve Macaristan’a dönebilmeyi hesap ediyordu. 10 Kasım 1444’de Haçlı orduları büyük bir kayıp verdi.[[15]](#footnote-15) Hristiyan ordularının ilk zaferlerinden sonra kralın yeniçeri kampına yaptığı atak büyük bir felaketle sonlandı. Kral Władysław Jagiellończyk öldü, onun bu ölümü ise Hristiyan ordularının bozgununu hızlandırdı.[[16]](#footnote-16) Varna savaş alanlarındaki bu trajik final yalnızca Macaristan’da Jagiellon hâkimiyetini bitirmedi, aynı zamanda Papalığın Hristiyanlar için Konstantynapol’ü alma ve Türkleri Avrupa’dan silme planları da böylece toprağa gömülmüş oluyordu.[[17]](#footnote-17)

IV. Kazimierz Jagielończyk’ın Hâkimiyeti (1447-1492)

Varna yenilgisi haberi Polonya’da ve Macaristan’da büyük düş kırıklığı yarattı. Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi çelişkili bilgiler gelmekteydi. Kralın naaşının savaş alanında bulunamaması nedeniyle Polonya halkı yirmi yaşındaki şövalyenin hâlâ yaşamakta olduğu veya tutsak ya da kaçak olabileceği ümidini taşımaktaydı. Ancak bir yıl boyunca yapılan sonuçsuz aramalardan sonra gelecek kralın seçimi konusunda 1445 Nisan ayında Sieradz’da soylu konseyi toplandı. Konsey taht için bu kez Jagiełło’nun 1440’tan itibaren Litvanya Büyük Dükü olan küçük oğlu Kazimierz’i önerdi.[[18]](#footnote-18) Seçim koşullu aynı yıl toplanması planlanan Piotrków’daki ayrı bir soylu konseyinin bu seçimi onaylaması gerekmekteydi. Tahtın Kazimierz’e önerilmesi soylu kesimin Jagiellon hanedanına bağlı kalma isteğini ve Büyük Düklükle birliği kurtarma denemesi olarak değerlendirilebilir. Kazimierz’in Polonya kralı olarak Jagiełło dönemlerinde olan yükümlülükler temelinde Litvanya’yı tekrar hâkimiyeti altına alması beklenmekteydi. Soylu kesimi aynı zamanda babası zamanında elde edilen ayrıcalıkları yeni kralın onaylayacağını hesap etmekteydi.[[19]](#footnote-19) Ancak Litvanya’ya giden Polonyalı soylu kesimin temsilcileri Kazimierz’in Polonya tahtını kardeşinin kaderi belli olana kadar istemediği cevabını aldılar. Çünkü hâlâ öldüğü sanılan kralın yaşamakta olduğu haberleri gelmekteydi. Aynı zamanda soylular tarafından dikte ettirilen Polonya yönetimini istemediğini de belirtti. Ayrıca Kazimierz Jagiellonların Litvanya mirasını korumak ve Polonya ile ilişkilerde Litvanya’nın bağımsızlığını garanti altına almak istiyordu. Litvanya Büyük Dükünün bu tutumu Polonya’nın Litvanya ile birlik anlaşmasının bir süreliğine ara verilmesine neden olabilirdi.[[20]](#footnote-20) Çünkü dükün bu reddedişine karşın Polonya’daki politik elit kesimin tepkisini önceden kestirmek mümkün değildi.

1446 başlarında Piotrków’da toplanan soylu konseyinde şantaj yapmaya karar verildi. Aynı yılın Mart ayında yapılan bir sonraki konseyde Litvanya Büyük Dükü dikkate alınmadan yeni kralın seçimine başlanmasına karar verildi. Oleśnicki Władysław Jagiełło’nun kızı Jadwiga’nın şanssız eşi Brandenburg Elektoru II. Friderik Hohenzollern’i aday olarak önerdi. Kraków piskoposuna muhalif olanlar da Mazovya dükü II. Bolesław’ı aday gösterdiler. O aynı zamanda konseye katılanların desteğini de yakalamıştı ve kral ilan edildi.[[21]](#footnote-21) Fakat ancak Kazimierz Jagiełłończyk’ın bir kez daha Polonya tahtını reddetmesi durumunda tahta oturabilecekti. Bu koşul Kazimierz’e tahtın yolunu tamamen kapamıyordu. Uzun görüşmelerden sonra Litvanya Büyük Dükü ile anlaşmaya varıldı. 1446 Eylül ayında bir yıl sonra Kraków’a Polonya kralı olarak geleceğini bildirdi. Bunun karşılığında da Litvanya’yı Polonya’ya bağlayan bütün eski anlaşmaların iptal edilmesini istedi ve Litvanya’daki yönetimden çekilmeyi de düşünmüyordu. Buna karşılık soyluların o güne kadar elde ettikleri ayrıcalıkları onaylamak istediğini bildirdi. Fakat Podolya ve Wołyń topraklarının Polonya’ya bağlanma problemi çözümlenemedi.

25 Haziran 1447’de Kazimierz Jagiellończyk Kraków’da Polonya kralı olarak taç giydi.[[22]](#footnote-22) Uzun pazarlıkların ardından tahta oturduktan sonra bundan sonraki süreçte Litvanya’ya ve ona destek veren soylu kesime güveniyordu. Polonya’ya doğru yola çıkmadan önce Litvanya’daki soylu kesime Polonya’daki soylu kesimin faydalandığı bütün hak ve ayrıcalıkların aynısını verdi.[[23]](#footnote-23) Bunun dışında Litvanya kendi sınırlarında korunacak, yönetimi de yerel boyarlar ele alacaktı. Büyük Dük böylece bir kez daha Litvanya’nın Polonya’dan ayrılığının altını çiziyordu.

Kazimierz’in yönetiminin ilk yılları onun krallık yönetimini güçlendirmeye yönelik çalıştığını gösteriyordu. Taç giydikten sonra soylu sınıfının beklediği ayrıcalıkları onaylamadı ve bütün iç politikası için karakteristik özellik olacak olan geciktirme oyununu başlattı. Bir şekilde ayrıcalıkların onaylanabileceğini, fakat o an için henüz elzem olmadığı görüşündeydi. Ayrıcalıkların onaylanmaması soylu kesiminde büyük huzursuzluk yarattı.[[24]](#footnote-24) Bu huzursuzlukların özel nedeni Jagiełło’nun hâkimiyetinin sonlarında ve Władysław Warneńczyk’ın ülkede olmadığı zamanlarda politik yaşamda anahtar rol oynayan Zbigniew Oleśnicki’ydi. Çünkü yeni kral piskoposla ve onu destekleyen politik kesimle hâkimiyetinin ilk yıllarında açık bir savaş başlattı. Nitekim bu savaş ancak 1455’te Oleśnicki’nin ölümüyle son bulacaktı.[[25]](#footnote-25) Fakat daha öncesinde Prusya Birliği temsilcilerinin bulunduğu 24 Haziran 1453’de Piotrków’daki soylu konseyinde kral geri adım atarak soyluların istediği ayrıcalıkları verdi. Uzun savaş sonrasında bu ayrıcalıkları vermesinin nedeni yaklaşan Tarikat Haçlıları ile savaş ve bu savaş sırasında ihtiyacı olan soylu desteği idi.[[26]](#footnote-26)

Kazimierz ve tâbi devletin en büyük hedefi Polonya’nın bütün topraklarını birleştirmekti, özellikle de Gdańsk Pomeranyası’nı Tarikat Haçlılarının elinden almak istiyordu. Çünkü Haçlılar Polonya ürünlerine çok yüksek gümrük vergisi uyguluyorlardı ve Pomeranya topraklarındaki şehirlerle bağlantı kurulmasını engelliyorlardı. Dolayısıyla kral Baltık ve Vistül kıyısındaki şehirleri ve yurt dışı ticareti bütünüyle hâkimiyeti altına almak istiyordu.[[27]](#footnote-27)

Töton Tarikatı Haçlı Devletinde Durum

Yukarı Vistül Pomeranya bölgesi ve Chełmno toprakları hâlâ krallığın bir parçası olarak düşünülmesine rağmen yasadışı olarak Tarikat Haçlıları tarafından ele geçirilmişti. Haçlılar ise o zamanki toprakları Prusya’da Haçlı devleti olarak bilinen kendi devletlerine bağladıktan sonra bu toprakların Polonya ile bağlarını koparmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu topraklara Almanya’dan köylü olduğu kadar şövalye kesiminden de kolonistler getirdiler.

Devletin iç politikası tarikatın ihtiyaçlarının karşılanmasına dayandırılmış olmasına rağmen toplum doğal gelişimini sürdürmekteydi. Tarikat şövalyelerinden daha alt kategoride kabul edilen bölgesel soylu sınıfının yönetime katılımasına izin verilmiyordu, fakat devlet tarafından toplanan çok yüksek vergileri vermek zorunda kalıyor, kendi topraklarını özgürce miras bırakamıyorlardı. Bu bölgesel soylu kesiminin temsilcileri özellikle zor şartlarda yaşamlarını sürdürmekteydiler. Fakat komşu Polonya topraklarında yaşayan soylu sınıfının elde ettiği ayrıcalıkların gittikçe çoğaldığından da haberdardılar. Haçlılar yerel yöneticilerin seçilmesinde etkili oluyor, ticarî değişim için büyük gümrük vergisi koyarak şehirlerin yetkilerini kısıtlıyorlardı da.

Haçlı yöneticilerin yerel halkı baskı altında tutmasının altında yatan krallıkla haçlı devletinin sınırlarında kalan toprakların kısa süre sonra birleşme ihtimalinin gittikçe büyümesiydi. Çünkü XV. yüzyılın başlarında Haçlı ekonomisi çok zayıfladı, bu da Gdańsk ve Torun ticaretinin yalnızca Polonya ile ilişkiler sayesinde gelişebileceği gerçeğini gösteriyordu. Prusya’nın büyük şehirlerinin tüccarları krallıktan ahşap, tahıl, at, hayvan ve bira getiriyorlardı. Polonyalılar ise onlardan o zamanlar moda olan flaman kumaşları ve diğer zanaat ürünleri satın almaktaydılar. Bu şekilde Gdańsk şehri Polonya ile Batı Avrupa arasında ticarî değişim merkezi hâline geldi, önemi çok arttı.

Bu birleşme ihtimalini o zamanlar toplumsal ilişkiler de destekliyordu. Polonya’dan Pomeranya topraklarına özellikle de ekonomik olarak geri kalmış Mazovya’dan Polonya halkı akmaktaydı. Gdańsk ve Torun’un zengin sınıfı ise Polonya krallığının topraklarında yaşayan tüccar aileleriyle evlilik bağları kuruyorlardı. Prusya’nın burjuva ve soylu kesiminin çok sayıdaki temsilcileri Kraków Akademisi’nde öğrenim görmekteydi.

*Prusya Birliğinin Ortaya Çıkması*

XV. yüzyılın ilk yarısında Prusya’daki Tarikat Haçlı devleti Polonya ile 1409-1435 yılları arasında yaptığı savaşlar sonunda çok derin sosyo-politik kriz içinde bulunuyordu. Yerel soylu ve burjuva kesimi arasında Tarikat Haçlılarına karşı muhalefet yükseldi, çünkü Haçlılar zararı telafi etmek için halka baskı ile yüksek vergi toplamaya başladılar. Bunun dışında Almanya’dan gelenlerle yerel halk arasında yaşam standartları açısından büyük farklılıklar ortaya çıktı. Zaten 1397’de Tarikatın yüksek yönetiminden memnun olmayan Prusya soylusu tarafından konfederasyon şeklinde yarı yarıya gizli Jaszczurczy Birliğinin oluşumuna gidilmiş, ancak kısa süre sonra onun üyeleri yakalanmış ve Polonya ile çalıştıkları nedeniyle suçlanmışlardı. Fakat bu memnuniyetsizlik Prusya halkı arasında gittikçe yaygınlaştı. 1440’ta Chełmno, Yukarı Vistül Pomeranyası, Powiśle ve Warmia gibi onlarca Prusya yerleşim yerinin soylu kesimi kendi çıkarlarını korumak amacıyla daha önceki Jaszczurzy Birliğinin ona bağlı hareket edeceği Prusya Birliğini yaşama geçirdiler. Tam ekonomik haklar, Polonya ile ilişkilerde özgürlük, Tarikat liderleri tarafından suistimallerin kesilmesini ve ortak yönetimde sınıf ayırımı yapılmamasını talep ettiler.[[28]](#footnote-28)

Bu taleplerle endişelenen Tarikat Haçlılarının lideri başarısız olacağı Birliği dağıtma denemesine girişti, on yıl sonra birliğin yükselen gücü karşısında Sezardan yardım istemek zorunda kaldı. Sezar Prusya Birliğinin acilen dağılmasını emretti, onun liderleri için de sert cezalar verdi.[[29]](#footnote-29) Bu durumda Birliğin üyeleri gizli faaliyet göstermeye başladılar, silahlı isyanı başlattılar ve daha sonra Polonya kralına bağlılıklarını sunmaya karar verecekleri ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirdiler.

*Prusya’nın Polonya’ya Bağlanması*

Prusya Birliğinin faaliyetlerine sınır dışından magnat kesimi olduğu gibi Büyük Polonya soylu sınıfı da yardım etmekteydi, çünkü Vistül’ün Baltık’a açılan kesimi ile çok ilgiliydiler. Onları aynı zamanda Kazimierz Jagiellończyk da desteklemekteydi, Polonya’nın eski toprakları içinde olmasından dolayı, aynı zamanda ekonomik faydalarını ve önemini görmesi açısından da desteklemekteydi – hububatın rahat yollanabilmesi için Baltık Denizi’ne su yolunun açılmasını ve zengin Prusya şehirlerinin Polonya’ya tekrar bağlanmasını istiyordu.[[30]](#footnote-30)

Prusya’da isyan çıktığı sırada Jan Bazyński’nin başında olduğu bir elçilik heyeti 1454’te Kraków’a geldi ve birleşme isteğini Kazimierz’e iletti. Zbigniew Oleśnicki’nin karşı çıkmasına rağmen Krallık Konseyi 6 Mart 1454’te Prusya’yı Polonya’ya bağlayan anlaşmayı ilan etti, sakinlerine krallık tebası ile eşit şartlar ve ayrıcalıklar tanındı.[[31]](#footnote-31) Bu durum Polonya’nın Tarikat Haçlı devletine savaş ilanı anlamına geliyordu.

*Töton Tarikatı Haçlı Devleti ile Onüç Yıl Savaşları*

Kazimierz Jagiellończyk’ın zayıflamış olduğunu düşündüğü rakibine karşı çok çabuk bir zafer elde etme beklentilerine rağmen savaş faaliyetleri onüç yıl sürdü. 1461 yılına kadar zafer Haçlı ordularının tarafındaydı. Başlangıçta genellikle seferberlik ilanıyla oluşturulan Polonya orduları yetersiz görünmekteydi, iyi donanımlı ve eğitimli Tarikat Haçlı ordusuna karşı kafa tutacak durumda değildi. Dolayısıyla kral onları ücretli hâle getirdi, fakat bu kez de büyük miktarda finansa gerek duyuldu. Hükümdar krallık topraklarından toprak vermesi, ayrıcalıklar tanıması karşılığında magnatlardan ve soylu sınıfından borç aldı.

Savaşın başlarında Pomeranya isyancıları Malbork ve birkaç kalenin dışında bütün Prusya şehirlerinden Haçlıları çıkarmışlardı.[[32]](#footnote-32) Ancak soylu kesimi savaşa şüpheli bakmaktaydı. Seferberlik ilanı ile oluşturulan ordu da kendine yetemiyordu. Soylu kesimi savaşa angaje olamamıştı.[[33]](#footnote-33) Diğer taraftan Tarikat Alman devletlerinden askerî yardım elde etmişti. Sonunda soylu kesimi de eski ayrıcalıkları onayıp yenilerini vermediği takdirde savaşmayacaklarını bildirdiler. Dolayısıyla kral *Cerekwicko-nieszawskie* diye adlandırılan ayrıcalıkları vermeye mecbur kaldı. Buna göre kral yerel meclislerin onayı olmadan hiçbir önemli kararı alamayacak, yeni vergi koyamayacak ve seferberlik ilan edemeyecekti. Bu ayrıcalıklar soylu kesimi güçlendirirken merkezî yönetimi zayıflattı, fakat yerel meclislerin rolünü güçlendirdi ve politik olarak soylu kesimi aktif hâle getirdi. Burjuva kesiminin politik faaliyetlerini ise azalttı.[[34]](#footnote-34)

18 Eylül 1454’te Polonya orduları Chojnice bölgesindeki savaşta yenildiler, Haçlılar ise daha önce kaybettikleri kalelerin büyük bölümünü yeniden elde ettiler.[[35]](#footnote-35) Polonya’nın en önemli problemi paranın olmamasıydı, nitekim Haçlılar desteklenmekteydi. Seferberlik ordusu donanımlı kaleleri elde etme konusunda yeterli değildi. Bunun için paralı orduya ihtiyaç vardı. 1435’teki Brzesz Anlaşması kararlarına uygun olmamasına rağmen Haçlılar Sezarın ve Papanın desteğini almaktaydılar. Papa Kazimierz Jagiellończyk ve Prusya Birliğini aforoz etti.

1457’de Polonyalılar Malbork’u aldılar, fakat Haçlılar kale görevlilerinin parasını ödemekte gecikince Polonyalılar 190 000 filoren ödediler ve paralı askerler kaleyi verdiler. Bir süre sonra krallığın ve zengin Prusya şehirlerinin (Gdańsk, Elbląg ve Torun) finans desteği sayesinde Piotr Dunin’in lideri olduğu paralı ordu oluşturuldu.[[36]](#footnote-36) 1462’de Sandomierz komutanı Piotr Dunin tarafından yönetilen Polonya orduları Swiecino yakınlarında yapılan savaşta ilk büyük zaferlerini elde etti. O zamana kadar Zakon taraftarı olan Warmia piskoposu krala bağlılığını sundu. 1463’te de Gdańsk ve Elbląg’ın filoları Zalew Wiślany’daki Haçlı gemilerini yendi. 1466’da son Haçlı direniş noktası Chojnice feth edildi. Dolayısıyla Haçlılar batıdan gelen yardımdan izole edilince barış istemek zorunda kaldılar.

Her iki taraftan süren 13 yıllık savaş sonrasında Tarikat Haçlıları devletine büyük bir yıkım getiren ve devletin önemli miktardaki finansını kesen savaş bitirildi. Dolayısıyla 1466’da Torun’da Kazimierz Jagiellończyk, Haçlı lider Ludwik von Erlichshausen, Papalık görevlisi, Prusya Birliği temsilcileri, senatörler ve soylu magnatların katıldığı barış anlaşması yapıldı.[[37]](#footnote-37) Bu anlaşmaya göre Polonya Prusya Krallığı olarak adlandırılacak olan Gdańsk’la Yukarı Vistül Pomarenya bölgesini, Chełmno ve Michałowska topraklarını, Tarikatın eski başkenti-Malbork, Warmia Piskopos Dükalığını, Elblag ve Sztum’u elde etti. Prusya’nın kalan kısmı ise Haçlı Prusyası (Prusy Zakonne) adıyla Haçlılarda kaldı ve Polonya’ya vasal olarak bağlandı. Her Haçlı lider seçimden sonra ilk altı ay içinde Polonya kralına bağlılığını sunmak zorundaydı. Böylece Polonya 158 yıl sonra bütün Vistül ve denize çıkış bölgesine sahip oluyordu.[[38]](#footnote-38)

Macar ve Çek Tahtlarında Jagiellonlar –   
IV. Kazimierz Jagiellończyk’ın Hanedan Politikası

XV. yüzyılın ikinci yarısında Orta ve Doğu Avrupa’da güç dengeleri değişmeye başladı. Bölgede yeni güç olarak Avusturya, Osmanlı devleti ve Moskova Büyük Düklüğü dikkat çekmeye başladı. Çek, Macar ve Polonya daha güçlü komşuları ile anlaşmak zorundaydı. Çekler ittifak konusunda değişken davranırken Macarlar gittikçe yükselen Türk gücü ile karşı karşıya kalacaktı.[[39]](#footnote-39) Polonya ise bu durumdan faydalanarak Kazimierz Jagiellon-czyk’ın oğulları için Çek ve Macar tahtlarını elde etmek istiyordu.

Çek ve Macar tahtına bir varis bırakmadan Władysław Pogrobowiec 1457’de öldü. Onun en yakın akrabası dul kraliçe Elżbieta’nın kardeşi Kazimierz Jagiellończyk’ın eşiydi. Kazimierz’in de o zamanlar bir yaşında olan oğlu – Władysław bulunuyordu. Bu durum Kraków’daki sarayda Jagiellonların komşu tahtlarda oturma geleneğini canlandırdı. Kraliçe Elżbieta 1454’te taç giyme törenlerinde Avusturya’ya karşı bütün haklarından vazgeçmişti, ancak Çek ve Macar krallıklarına karşı bilinçli olarak böyle bir anlaşma gerçekleştirmemişti. Habsburglularla akrabalığa dayalı Jagiellonların taç talepleri ne Çek devletinde ne de Macaristan’da geniş destek bulabildi. O zamanki ulusal taraflar Çek tahtı için Podiebradlardan Jerzy’yı, Macar tahtı için de Janos Hunyady’nın oğlu Maciej Korwin’i desteklediler.[[40]](#footnote-40) Bu seçimler Kazimierz Jagiellończyk’ın güney komşuları ile komşuluk ilişkilerini karmaşık hâle getirdi. Çek kral Töton Tarikat Devleti ile ittifaka girerek Jagiellonların taht istekleri karşısında korunmaya çalıştı. Ancak yine de Çek krala bu ittifak çok fazla yarar sağlayamadı, Alman topluluğundaki politik değişimler onun Kazimierz Jagiellończyk ile ilişki kurmak istemesine neden oldu. 1460 yılında yapılan görüşmeler Töton Devleti ile Polonya’nın anlaşmazlığında Çek aracılığına ve Głogów’da hükümdarların görüşmesine götürdü. Bu görüşme 1462’de oldu ve Polonya ile Çekler arasında anlaşma imzalanması ile bitti.[[41]](#footnote-41) Çek kral Kazimierz’in Prusya’da kaybedilen yerleri yeniden elde etme faaliyetini onayladı ve onun Śląsk topraklarını almasına karşı çıkmadı. Kazimierz de Papalığın girişimi olmadan Türk tehlikesine karşı ortak savunmaya katılmayı kabul etti.

Kazimierz Jagiellończyk’ın yardımını elde ederek Podiebradlardan Jerzy’ye baskı yapmayı düşünen Papa Polonya - Çek anlaşması ile düş kırıklığına uğradı. Bu da Papaya faaliyet yapması için bahane teşkil etti – 1464’te krala karşı bir süreç başlattı, Papa iki yıl sonra onu aforoz etti ve ona yemin etmiş vasallarını serbest bıraktı. Katolik Çekler hükümdara karşı açık çalışmaya girdiler.[[42]](#footnote-42) Podiebradlardan Jerzy’nin aforoz edilmesi Kazimierz Jagiellończyk tarafından Tarikatla barış anlaşması imzalanması ile ilgiliydi. Papa onu bu kez Çek konusunda elde etmeyi düşünüyordu. Papalık kutsal Wacław’ın tacı için Jagiellon hakkını kabul ediyordu, fakat aynı şekilde Macar tahtı tartışmasında ise taraf olmayı istemiyordu, çünkü burada zaten Papaya bağlı Maciej Korwin hüküm sürmekteydi. Papalık önerileri Polonya’da heyecan yaratmadı. Kazimierz yeni bir savaş başlatmayı hiç düşünmüyordu, hele de Çeklere karşı. Papalık temsilcisi tarafından yapılan krallık oğullarından birinin yönetimi alabileceği Śląsk’un şimdiye kadarki hâkimiyet altına alınma ihtimalleri yardımcı olamadı. Aynı zamanda diğer Avrupalı hükümdarların ona katılmak zorunda olduğu büyük yardımın perspektifi de kralı cezbetmedi. Kazimierz başlangıçta Papalık önerilerine kesin hayır demekten kaçındıysa da daha sonra reddetti.

Polonya diplomasisi Papa’yla Çek kralın anlaşmazlığında arabulucu faaliyetlere çaba gösteriyordu, bunun için hükümdarın tahttan indirilmesi kabul edildi. Ancak Papalık hiç geri adım atmıyordu ve sürekli Kazimirz’den Çek devletine askerî müdahale yapmasını istiyordu. Bu durumu aynı zamanda 1467’de onu Çek tahtına özellikle davet eden Katolik Çekler de istemekteydi. Kral akıllıca davranarak bu mücadele içine girmek istemiyordu. Bu nedenle kral Jagiellonların Çek tahtına talebini sürdürmekten vaz geçti, çünkü arabulucu faaliyetler sayesinde Katoliklerle Çek kralın anlaşmasına gidileceğini, bunun da gelecekte Władysław Jagiellończyk tarafından o zamanki tahtın alınması için gerçek firsatları oluşturacağına inanmaktaydı.

Polonya kralının Podiebrad’dan Jerzy’ye karşı taviz vermeyen tavrı karşısında bu kez tahtı Macar kral Maciej Korwin’e önerdiler. Macar lider bunu kabul etmek istiyordu, fakat Polonya kralının tepkisinden korkuyordu. Dolayısıyla Kazimierz’e ittifak önerisi götüren bir elçi yolladı. Maciej Korwin Kazimierz’in kızlarından birini, Jadwiga’yı eşi olarak alabilirdi ve Sezar III. Friderik’in oğlu Maksymilian da diğer kızı Zofia’yı ikinci eş olarak alabilirdi. Bu şekilde bağlanan liderler Çek kralla ortak savaş yapabilirlerdi. Kraków’da bu şekildeki bağlantı her şeyden önce Maciej Korwin’in kendisinin Çek tahtına hakkını güçlendireceği anlaşıldı. Dolayısıyla evlilik ilişkisi ile güçlendirilen ittifak önerisi terk edildi.

Kraków’daki başarısızlık denemesi Maciej Korwin’in hevesini kırmadı. Moravya’ya hâkim oldu ve başarısız bir savaş kampanyası yürüten, hatta Śląsk ve Luzyce’yi kaybeden ve ne tahtta kalabileceğini ne de oğullarına kazanılmış bir başarı bırakabileceğini çok çabuk anlayan Çek kralı Jerzy’yi ciddî şekilde tehdit etti. Hâkimiyetini kurtarmak isteyerek, daha hayatta iken kendisinin yerine geçecek olan, geçer geçmez de Maciej Korwin’in aldığı topraklarda yönetime geçebilecek olan Kazimierz’in büyük oğlu Władys-ław’ın seçimini yapmayı önerdi.

Çek kralın önerileri Polonya’da heyecan yaratmasa da başarılı olarak değerlendirildi. Kral acele etmedi, çünkü bu öneriler gerçek yaşama geçirildiğinde Maciej Korwin ile savaşa işaret edebileceği ve durumun daha da kötüleşerek Papalıkla daha kötü ilişkilere gidilebileceği anlaşıldı. Son alınan kararların sürüklediği politika sonuçlarını getirmeye başladı. Maciej Korwin 1469’da Çek devletinde pek çok yenilgi aldı, hatta Macaristan’a çekilme imkânını aradı. Konunun bu şekilde dönmesinden rahatsız olan onun taraftarları onu Olomuniec’e kral olarak çağırdılar. Buna karşılık olarak Katolik dincilerin baskın olduğu Çek Meclisi de Władysław Jagiellończyk’ı Çek kralı olarak seçti. Oturumlardan sonra kral en büyük oğlunun Çek tacını almasına karar verdi. Kral olarak taç giymesi ise ancak hükümdarın ölümünden sonra olacaktı. O sıralarda Polonya kralının Çek tacı konularında Papanın onayı olmadan hiçbir şey yapmayacağı açıklandı. Bu yaklaşım Çek devletinde büyük hayal kırıklığı uyandırdı. Çek kral Jerzy Polonya yardımını bekleyemeden Maciej Korwin’le anlaşma zemini aradı, Macar aracılığının ona Papa ile anlaşmayı ve kendi oğluna tahtı vereceğine inanmaktaydı. Ancak Polonyalı diplomatların girişimleri onun planları ile çakıştı. Bir kez daha Polonya aracılığı kabul edildi ve Polonyalıların aracılık görevi sürerken Çek kral 1471’de Roma’da öldü.

Onun ölümü ile Kazimierz Jagieończyk’ın oğlunun Çek tahtı için çabalarının yeni bir etabı başlamış oldu. Tahtı isteyen çok aday bulunmaktaydı, dolayısıyla da Jagiellonların haklarını korumak için ağır diplomatik savaşa girmeleri gerekiyordu. Polonyalıların çabaları ve Katolik dinci çevrelerin desteği sayesinde Kutna Hora’da toplanan mecliste, 1471’de Władysław Jagiellończyk’ın Çek kralı olarak seçimi yapıldı.[[43]](#footnote-43) Fakat Macar kralın Katolik taraftarları önce meclis oturumunu kestiler, bunu başaramadıklarında ise Maciej’i kral olarak ilan ettiler. İki aday arasında taht için askerî savaş ön görülüyordu. Władysław bir tarafın kralı olmuştu. Taç giymeden önce ondan önceki ölen kralın borçlarını ödemekle ve Papayla birleşmekle yükümlüydü ve Saksonya prensine Çek seferinin masraflarını da ödemek zorundaydı. Kraków’da Władysław’ın sadece Çek devletinde yönetimi almasının mümkün olduğu düşünülüyordu, Çek devletinin diğer toprakları – Śląsk, Moravya ve Luzyce Maciej Korwin’in elinde kalabilirdi. Dolayısıyla Polonya soylu kesiminin finanse etmek istemediği Macar kralı ile savaşı yürütmek için büyük harcamalara ihtiyaç vardı.

Kazimierz Jagiellończyk oğlunun Çek tahtına oturmasının hiç de kolay olmadığını düşünüyordu. Dolayısıyla Polonya diplomasisi krallıkta Maciej’in yönetimine memnun bakmayan Macar muhalefeti arasında müttefikler arıyordu. 1471’de Macaristan’da Macar Prymas’ın başı çektiği bir komplo kuruldu. Komplocular Polonya sarayı ile anlaştılar ve Jagiellon adayı için bir yer hazırladılar. Ancak Maciej komployu keşfetti ve politik muhalif faaliyetleri bastırmayı denedi. Polonya sarayına Władysław’ın Çek krallığını kabul ettiğini, fakat bunun karşılığında Macaristan’da kendi krallığının kabulünü ve oğullarının da kendinden sonra kral olması garantisinin verilmesini istedi. Ancak bu şartlar Kraków’da kabul görmedi. Çünkü Macar tahtını ele geçirdiği gibi Çek tahtını da ele geçirebileceği kuşkusu hâkimdi. Dolayısıyla 1471 baharında Macar delegasyonu kralın küçük oğlunu tahta davet etmek için Kraków’a geldiklerinde, Polonya’da çoktan Macaristan’a askerî sefer düzenlenme kararı verilmişti.

Seferin başında kralın küçük oğlu Kazimierz bulunmaktaydı. Seferden önce ilan edilen manifestoda yasal Macar kralı olarak Maciej’e savaş açtığını[[44]](#footnote-44), Macaristan tahtı için bütün haklara sahip olduğunu deklare ediyor, Türklere karşı ülkeyi koruyacağı garantisini veriyordu. Fakat Marciej Korwin ile yapılan savaş yenilgi ile bitti. Artık onun Macaristan’da düşünüldüğünden daha çok destekçisinin olduğu ortaya çıktı. Komplo liderleri kralla anlaşmaya gitti, Kazimierz’in sıralarında ise firar edenler çoğaldı. Bu durumda geri dönüşe karar verildi. 1472 baharında prens ülkeye döndü. Polonya kralının oğlunun Macar tahtına oturma planlarına bir süre ara verildi.

Polonya prensinin Macaristan’a yaptığı bu sefer Polonya’nın Maciej Korwin ile kalan ilişkilerini de bozmuştu. Anlaşmazlığın kalkması için Papa aktif olarak savaşmaktaydı, çünkü Papa Türk tehdidi artması nedeniyle Orta Avrupa’da çatışmaların pasifize edilmesi için çabalamaktaydı. Çünkü çok iyi biliyordu ki, Türk tehlikesi ile etkili bir savaşın ancak büyük ölçüde Macaristan’da ve Jagiellon hanedanındaki durumla bağlantılıydı. Arabulucu faaliyetleri Papalık görevlisi, kardinal Marek Barbo ele almıştı. Tarafları uzlaşmaya yöneltmeye çalıştı. Ancak görevi önemli zorluklarla karşılaştı. Warmia piskoposluğunun ele aldığı hassas konuya ait Papalık tarafının verdiği tavizlere rağmen Kazimierz Jagiellończyk Maciej Korwin taraftarı tavizleri kabul etmedi. Hatta Polonya, Macar ve Çek temsilcilerinin bir araya geldiği 1473 Nysa’daki kongre de bir sonuç getirmedi.[[45]](#footnote-45) Orada sadece anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Polonya kralı taviz vermedi ve Maciej Korwin’e anlaşması mümkün olmayan koşulları koydu, çünkü Sezar III. Friderik Habsburg ile tam bir ittifak içine girmişti. Ancak Sezar görüşmeleri sonuçlandırmadı, Maciej Korwin ile savaş ise ertelendi. Fakat bir süre sonra savaş Küçük Polonya’ya Macar ordularının intikam seferiyle ulaştığında, Sezar tarafından desteği düşünmeden kral, Macarlarla anlaşmaya karar verdi. Görüşmeler 1474’te Stara Wies Spiska’da barış anlaşması imzalanması ile bitti. Anlaşma Jagiellonların Maciej Korwin hayatta iken Macar tahtı isteklerinden vazgeçmelerini ve tartışmalı sınır bölgelerinin düzenlenmesini içeriyordu. Ayrıca üç yıllık Macar-Çek barışı da imzalandı.[[46]](#footnote-46) Macarlarla imzalanan anlaşmadan üç hafta sonra Jagiellonlar Norymberg’de Macar krala karşı yönelen Sezarla ittifak anlaşmasını kabul etti. Bu Macaristan’a Habsburg-Jagiellon ortak saldırısını oluşturuyordu ve Maciej ile savaşın başladığını gösteriyordu.

İttifak yükümlülüğü gereğince Kazimierz Jagiellończyk Śląsk’u vurarak Korwin ile savaşı başlattı. Kazimierz’in ordusu Władysław Jagiellończyk tarafından desteklendi. Fakat Jagiellon hanedanının haklarının korunması için yapılan askerî hareket yenilgi ile bitti. Polonya orduları Maciej Korwin’i yenecek konumda değillerdi, Sezar ise söz vermiş olmasına rağmen savaşa katılmamıştı. Artık Macar kralı ile görüşmekten başka bir tercih kalmamıştı. Wielki Muchobor’da Kazimierz ve Władysław ile onun görüşmesi sırasında Çek ve Macar kralları arasında anlaşma şartları düzenlendi. Anlaşmaya Kazimierz Jagiellończyk da oğlunun ve Sezarın müttefiki olarak müdahil oldu. Buna karşın Maciej bu anlaşmaya Warmia piskoposu Mikołaj Tungen’i de müdahil etti, bu da onlar arasında anlaşmanın var olduğunu göstermekteydi.[[47]](#footnote-47) Üç yıllık anlaşma hiçbir toprak değişimini getirmedi, çünkü Maciej Korwin Śląsk’a yaptığı başarılı savaş kampanyası sayesinde kutsal Wacław’ın topraklarının bir kısmını elde edebilmişti. Anlaşma koşulları barış anlaşmasının imzalandığı zamana kadar belirlenmedi.

Polonya ve Çeklerle başarılı bir savaştan sonra Maciej Korwin Avusturya’da Habsburg karşıtı muhalefeti desteklemeye başladı. Bu şekilde onu Çek kralı olarak kabul etmesi için Sezar III. Friderik’e baskı yapmak istedi. Tehdit altındaki Sezar Władysław Jagiellończyk ile ittifakı yeniledi ve askerî yardımı karşılığında Çek devletinde hâkimiyetini kabul etti ve ona Çek krallığı ile bağlantılı Alman devletlerin elektör ünvanını verdi. Aynı zamanda Macar karşıtı ittifaka Kazimierz Jagiellończyk’ı da kattı, ancak Piotrków Meclisi Sezarın bu desteğini reddetti ve Maciej’e karşı sefer için silâh altına alınma çağrısını kabul etmedi. Tehdit altındaki Sezara yardımı sadece 1477’de Avusturya’ya karşı silahlı müdahale yapan Władysław Jagiellończyk yaptı. III. Friderik onu Çek kralı kabul etti ve elektör ünvanı verdi. Çek yardımı çok uzun süre dayanamadı. Çünkü Maciej Korwin müttefiklere savaş aştı ve onları yendi. Sezar bu kez onu Çek kralı yapmak ve Alman devletlerinin elektörü ünvanını vermek zorunda kaldı.[[48]](#footnote-48) Ancak muzaffer hükümdar Korwin Çek krallığında Władysław ile savaş yapmaya kalkışmadı, şüphesiz bu konuda yıkıcı bir iç savaşa karşı ülkeyi korumaya çalışan Çek taraftarların yaklaşımı etkili olmuştu. Ülkelerin Kutsal Wacław’ın tacına talepleri hâlâ sürmekteydi. 1478’de Brno’da yarışan hükümdarlar tarafından alınan barış görüşmeleri bunu onaylıyordu. Władysław’ın Çek tahtına sahip olmaya devam etmesine, buna karşın Maciej’in Śląsk, Moravya ve Luzyce’yi elinde tutması kararlaştırıldı. İki lider de krallık ünvanını muhafaza etmek zorundaydı. Ancak Alman elektörlük ünvanının kime ait olduğu çözümlenemedi. Barış Władysław ile Maciej’in karşılaşması sırasında 1479’da Olomuniec’de törenle ilan edildi.[[49]](#footnote-49)

Kutsal Stefan’ın tacı için yapılan savaş pahalıya mal olmuş, Polonya’nın lehine bitmemişti. Maciej Korwin’i yönetimden alıkoymak ve Macar tahtına Polonya prensini oturtmak mümkün olmamıştı, Çek krallığında hüküm süren Kazimierz’in ilk oğlu Macar kralının haklarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Çek ve Macar tahtına Polonya’nın angaje olması Prusya’daki durumu da karmaşık hâle sokmuştu. Çünkü Maciej Korwin’in müttefiki olarak Tarikat Haçlıları ortaya çıkıyordu. Haçlı lider Polonya kralına bağlılığını sunmayı reddetti ve Prusya Krallığına girdi. Bu da Kazimierz’in ordularıyla Prusya’ya sefer yapmasına neden oldu. Bu 1478-1479 yılı aralığında yaşanan savaşta Polonya orduları çok sayıda zafer kazandı.[[50]](#footnote-50)

Jagiellonlar tarafından Macar tahtına hâkim olma olanağı ancak 1490’da Maciej Korwin’in ölümünden sonra ortaya çıktı. Ancak bu kez Kutsal Stefan’ın tacında Habsburglular da hak iddia etmekteydiler. Onların adayı Roma kralı I. Maksymilian’dı. Jagiellonların kampında ise tek taraflılık yoktu. Çünkü 1484’de o zamana kadar Macar tahtının adayı olan prens Kazimierz öldü. Dolayısıyla Polonya sarayı Kazimierz ve Elżbieta’nın üçüncü oğlu Jan Olbracht’ı aday gösterdi. Buna karşın Macarlar da tahtı Władysław Jagiellończyk’a vermeye hazırdı. Macar çıkarları açısından bakıldığında en elverişli adaydı. İki krallıkta hüküm sürerek Macar hâkimiyeti altında kalan Moravya, Śląsk ve Luzyce üzerine ortaya çıkan anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözebilirdi. Dolayısıyla askerî ve finansal olarak yardım talebinde bulunan Çek soylu sınıfı da Władysław’ın çabalarını destekleyecekti. Bu süreç sırasında Macaristan’da ilk ortaya çıkan Preszow ve Slovakya’da birkaç kaleyi hâkimiyeti altına alan Jan Olbracht oldu. Taraftarları onu kral ilan etti, fakat bu krallık soylu sınıfı tarafından dikkate alınmadı. Macar tahtının diğer adayı Władysław Jagiellończyk da büyük askerî güçle Macaristan’a gelerek Buda’ya hâkim oldu ve kral seçildi. Eylül 1490’da Macar hükümdarı olarak taç giydirildi. Onun yenik kardeşi ise ne seçimi ne de taç giymesini kabul etti. Tahtın üçüncü adayı Maksymilian da ordularıyla Macaristan’da göründü ve Bialogrod’a hâkim oldu, fakat paralı askerlerinin isyanı onun geri dönmesine neden oldu. Ancak tahttan vazgeçmedi ve gelecek yıl savaş açmayı düşünüyordu. 1490-1491 yılları aralığında Macaristan için Kazimierz Jagiellończyk’ın iki oğlu arasında savaşa gidildi. Władysław zorlanmadan kardeşini yendi ve onu Koszyce’de barış anlaşması yapmaya mecbur etti.[[51]](#footnote-51) Başarısız duruma düşen Olbracht taht hakkından vazgeçmesi karşılığında Głogów’u aldı. Ancak Olbracht anlaşma şartlarını yerine getirmedi ve hemen kardeşine karşı savaş faaliyetlerini yeniledi. Bu faaliyetleri ona hiçbir başarı getirmedi, yalnızca kardeşi Władysław’ın I. Maksymilian ile görüşmesini zorlaştırdı. 1491 Kasım ayında Habsburglular ile barış anlaşması imzalandı, Habsburglular bu anlaşmada Władysław Jagiellończyk ve onun erkek torunlarının ölümünden sonra Macaristan’da miras hakkını elde edeceklerdi ve bu şekilde orada Kazimierz Jagiellończyk’ın diğer oğulları miras hakkından mahrum kalıyorlardı. Bu da Polonya kralının hanedan planlarının yok olması anlamına geliyordu.

XV. yüzyılın sonlarında Jagiellon hanedanlığı pek çok başarısızlığa rağmen geniş Orta - Doğu Avrupa topraklarında böylesine mücadele içinde hüküm sürdü. Jagiellonlar Polonya, Litvanya, Macaristan ve Çek devletine hâkim olmaya çalıştılar.

*IV. Kazimierz Jagiellończyk’ın Moskova Politikası*

Litvanya Büyük Dükü olarak Kazimierz Jagiellończyk Litvanya’yı Doğu Avrupa’da güçlü bir hükümdarlık konumuna getirmeye çabalamıştı. Onun Moskova Düklüğü ile rekabetçiliği ve Düklükteki yönetimi merkezîleştirme politikası bunu kolaylaştırmıştı. Wiazma için yapılan rekabet Moskova’ya karşı askerî sefer düzenlemeye neden olmuştu. 1444-1445 yıllarında Litvanya pek çok askerî başarı sağlamıştı[[52]](#footnote-52), bu da Moskova Dükünü savunma yapmaya mecbur bırakmıştı. Ancak Kazimierz tarafından Polonya krallığı tahtına oturma durumu kısa süreliğine de olsa onu doğu politikasından vazgeçirmiş, ancak Moskova Düklüğü ile son mücadeleyi düşündüğü 1448’de yeniden bu politikasına dönmüştür. Fakat Kazimierz Jagiellonczyk’ın bu Moskova planları gerçekleşmedi. İki devletin birlikteliğinin şekli konusunda Polonya ile Litvanya arasındaki anlaşmazlıklar, Podolya ve Wołyń’ın bağlanması konusundaki tartışmalar doğuda birlikte hareket etmeyi mümkün kılmıyordu.[[53]](#footnote-53) Yalnızca çok az sayıdaki Polonyalı gönüllü Litvanya-Moskova sınırında yaşanan çatışmalara katılıyorlardı. Kendi eğilimlerinde düş kırıklığına uğrayan Zygmunt Kiejstutowicz’in oğlu prens Michał Kırım Hanlığına kaçtı ve 1448’de Kırım Tatar ordularının Podolya’ya yaptıkları seferlere eşlik etti.[[54]](#footnote-54) Bir sonraki yıl da yine Kırım Tatar orduları Litvanyalı müttefiki lehine buraya hâkim olmaya çalışarak bu toprakları bir kez daha tahrip ettiler. Litvanya topraklarının Kırım Hanlığı tarafından tehdit edilmesi ve Zygmunt’un oğlu tarafından Moskova’da destek aranması Kazimierz Jagiellończyk’ın 1449 Ağustos ayında Moskova prensi II. Wasyl ile barış anlaşması yapmasına neden oldu.[[55]](#footnote-55) Devletlerin sınırları değiştirilmeyecekti, hükümdarlar ise karşı tarafın düşmanını desteklememekle yükümlüydüler. Bu da Moskova’nın Michał’ı desteklemeyi keseceği anlamına geliyordu. Ancak kral çok isabetli bir adım attı ve Litvanya Büyük Düklüğü toprakları içinde yer alan Ruś topraklarında Moskova metropolünün yargı yetkisini tanımayı kabul etti. 1449’da Litvanya Büyük Düklüğü ve Moskova Büyük Düklüğü arasında yapılan anlaşmalardan sonra uzun süre barış dönemi hüküm sürdü.

Kazimierz Jagiellończyk’ın komşu devletlerin tahtlarına oğullarını oturtmaya yönelik hanedan politikasına yönelmesi doğu konularıyla ilgisinin geri plana düşmesine neden oldu. Dolayısıyla Ruś topraklarında etkinlik konusunda açık bir rekabete girişen Moskova Büyük Düklüğünün tehdidi zamanında fark edilemedi. III. İvan’ın yönetimi altında Moskova Büyük Düklüğü Ruś topraklarını almaya yönelik büyük programını gerçekleştirmeye başladı. 1464’te onun yerlerini alan Pskow Cumhuriyetine zorla kendi hamiliğini kabul ettirmeyi başardı. 1471’de Moskova Litvanya’nın etki alanı içinde bulunan Nowogrod Wielki’yi kendi hâkimiyeti altına aldı. Bu zengin Cumhuriyet tarafından alınan yenilgi onun Litvanya’yla bütün bağlarının kopmasına ve Nowogrod topraklarının III. İvan’ın vatanı olarak kabul edilmesine neden oldu. Birkaç yıl sonra bütün Nowogrod toprakları Moskova Büyük Düklüğüne bağlandı.[[56]](#footnote-56) Bu şekilde Litvanya toprakları Moskova topraklarıyla kuzeyden itibaren çevrelenmiş oldu. Polonya kralı Moskova tehlikesini ancak Wielki Nowogrod’un düşüşünden sonra değerlendirebildi. 1479’da dört yıl için Litvanya’ya taşındı. Kırım Tatarlarını Moskova’ya karşı döndürmeyi denedi, fakat bu da beklenilmeyen bir sonuç vererek Moskova Dükü ile Kırım Tatarlarının ittifak yapmalarına neden oldu. Bu ittifak da Kırım Tatarlarının akınlarını Litvanya sınırlarına çekti.

1480’de III. İvan Tatarlara vergi vermeyi kesti ve Litvanya’nın hâkimiyeti altında bulunan Ruś topraklarında açıkça hak iddia etmeye başladı. Litvanya’daki iç durum da buna yardımcı oluyordu, çünkü Kiev’i Litvan-ya’dan koparmayı isteyen ve Moskova’ya sempati ile baktıklarını gizlemeyen Ortodoks Knezlerin komplosuyla ilgiliydi. Onun başında da Kazimierz Jagiellończyk’ın daha 1471’de onu Kiev knezliğini bağımsızlığına döndürme umutlarından mahrum bıraktığı Michał Olelkowicz vardı. Knezliğin bağımsızlığı 1454’te yok edilmişti. Onu aynı zamanda Knez Fiodor Iwanowicz Bielski ve Iwan Juriewicz Holszanski de desteklemekteydi. Komplocular kralı öldürmek ve Litvanya tahtına Michał Olelkowicz’i getirmeyi planlıyorlardı. Komplonun erken ortaya çıkması onun katılımcılarının tutuklanmasına, liderlerinin öldürülmesine neden oldu. Bu durum bir süreliğine Moskova’nın planlarıyla çatıştı, fakat III. İvan Ruś topraklarını ele geçirme planlarından asla vaz geçmedi. 1483’te Kazimierz Jagiellończyk ile anlaşma imzaladı[[57]](#footnote-57), bu anlaşmaya göre sınır knezleri tarafından hamiliğin değişimi onaylandı. Bu da Ortodoks inancını paylaşarak Moskova Düklüğünde destek arayan ve topraklarıyla birlikte onun hâkimiyeti altına geçmek isteyen küçük knezliklere baskı yapma imkânını ortaya çıkarmıştı. III. İvan aynı zamanda Kazimierz Jagiellończyk’ın Boğdan’daki çalkantılı politikasından da faydalandı. Moskova Büyük Dükünün oğlu ile kızını evlendirerek güçlenen o zamanki hospodar Stefan ile 1484’te anlaşma imzaladı. Boğdan aracılığı bundan sonra sırasıyla Moskova’yla ve Maciej Korwin’in Macarlarıyla ilişkiye götürdü. Buda’da yapılan anlaşma Jagiellonlara karşı yönlendirildi. Kazimierz Jagiellończyk’ın hâkimiyeti yıllarında açık bir savaşa gidilmese de krallık diplomasisi Moskova’nın yayılmacı politikasına karşı duramadı.

Jan Olbracht’ın[[58]](#footnote-58) hâkimiyeti ve   
Boğdan (Moldova) Seferi

Yeni kral hükümdarlığının ilk yıllarında 1484’te Türklerin hâkimiyetleri altına almaya başladıkları Karadeniz kıyılarında kendi etkin rolünü yeniden kazanabilmeyi planlamaktaydı. Dolayısıyla Çek - Macar kralı olan kardeşi Władysław ile bu konuda ittifak yaptı. İki yıl sonra da iki liderin yanı sıra diğer kardeşlerin Zygmunt ve başpiskopos Friderik’in katıldığı Lewow-czy’daki kongrede tekrar Türk ve Boğdan konusu ele alındı. Fakat Macar soylu kesiminin muhalefeti nedeniyle ortak bir karar alınamadı. Buna karşın ayaklanan vasallara karşı karşılıklı yardımlaşma anlaşması imzalandı. 1496’da Olbracht Litvanya Büyük Dükü kardeşi Aleksander ile anlaştı ve Kili ve Akkerman’ı geri almak amacıyla Türklere karşı bir sefer başlattı. Bu sefer aynı zamanda Boğdan hospodarı Stefan’ın da desteğini almak zorundaydı. 1497 yılı yazında Töton Tarikati Haçlıları ve Mazovya güçleri ile desteklenmiş yaklaşık 20 000 askerden oluşan bir orduyla Boğdan topraklarına girdi. O zaman Türk ve Erdel desteği almış olan Stefan Polonya’ya karşı gizli çalışmaya başlayınca bu sefer artık bir Türk seferine dönüştü. Stefan’ın Moskova ile ittifak yapmasından korkan Litvanya beyleri nedeniyle Litvanya ordularının bu sefere katılmadıkları ortaya çıktı. Kral bu nedenle bütün orduyu Boğdan’ın başkenti Suczawa’ya yönlendirdi ve 24 Eylülde kuşatma başladı. Bu savaşı Zygmunt Jagiellończyk’ı Boğdan tahtına oturtma planı olarak da ele almak mümkün. Kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı ve 19 Ekimde anlaşma imzalandıktan sonra Polonya ordusu geri çekildi. Polonya topraklarına girmeden Bukowina’da, Kozmin bölgesinde, 26 Ekimde Boğdan orduları saldırdı ve Polonya güçlerinin bir bölümünü yok etti. Bukowina yenilgisinden sonra Türk ve Tatar ordularının Polonya’ya yıkıcı akınları başladı.[[59]](#footnote-59)

Olbracht’ın seferi büyük bir yenilgi ile son bulmuştu, fakat aynı zamanda bu sefer daha sonraki yıllarda Türk-Tatar intikam saldırıları şeklinde iki ülke ilişkilerinin daha kötüleşmesine neden olacaktı. Polonya’nın güney-doğu sınırlarının korunmasını, o zamanlar kral tarafından çağrılan, paralı birlikler yapmaktaydı. Krallığın ilk hetmanı olan Mikołaj Kamieniecki bu ordunun lideri oldu. Hetman, sınırların tehdit altına girdiği zamanlarda savunmayı yönetmekle yükümlü olmasının yanı sıra seferberlik organizasyonu yapma ve paralı askeri birliklerin komutanları üzerinde de liderlik yapması gerekmekteydi.

*Piotrków Ayrıcalıkları*

1496’da Jan Olbracht Türk seferine Boğdan Hospodarının da katılımını sağlamak için meclisi Piotrków’da toplanmaya çağırdı ve soylu kesime ekonomik alanda pek çok ayrıcalık tanıdı. Bu mecliste onaylanan yasalar eskiden beri olagelen toplumdaki soylu kesimin hâkimiyetini, üstünlüğünü fark edilir şekilde arttırmaktaydı. Bu yasalarda burjuvaya yerel toprakları satın alabilme ve bilimsel rütbesi olan kişilerin dışında, kilisenin en üst mevkisinde yer alabilme hakkı verildi. Kazimierz Wielki’nin yaptığı yasaları örnek alarak köylülerin köyden ayrılma hakkı sınırlandı ve o toplumda yalnızca bir topraksız köylüye yılda bir kez bu hak tanındı. Soylu kesimi çiftliklerindeki ürünlerinin satışı ve yerel saraylar için getirtilen ürünler için belirlenen gümrük vergisinden muaf tutuldu. Bölge liderlerine şehirde satılan zanaat ürünlerine vergi koyma hakkı verildi, bu da ürünlerin fiyatlarının kontrolsüz artmasını önleyecekti. Pahalılığın önünün alınması için bu düzenlemeler bütün şehirlerde yapıldı. Pratikte her zaman bağlı kalınmamasına rağmen, bütün bu kararlar soylu kesimine faydalı ve ayrıcalıklı bir konum getirdi.

1. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s.492. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wojciech Kucharski, *Historia Polski w datach*, s. 57;S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 495. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu,* praca zbiorowa pod. Red. F. Kiryka, Z. Nogi, Kraków; bkz. Stanisław Zachorowski, *Statuty synodalne Krakówskie Zbigniewa Oleśnickiego 1436-1446,* Kraków 1915. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zbigniew Oleśnicki (1389-1455) 1423–1455 tarihleri arası Kraków Piskoposu, 1449’dan itibaren de Polonya kilisesinin ilk kardinali ve II. Władysław Jagiełło ile III. Władysław Warneńczyk’ın danışmanı; bkz. *Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu,* praca zbiorowa pod red. F. Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jerzy Wyrozumski, *Polska czasów Władysława Warneńczyka,* Prace Historyczne, z. 119, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXXVIII, Kraków 1995, s. 13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pajewski, *Buńczuk i Koncerz*, s. 9; Krzysztof Baczkowski, *Stosunek Leopoldyńskiej linii Habsburgów do walki o tron Węgierski po śmierci Albrechta II,* Prace Historyczne z. 119, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego MCLXXXVIII, Kraków 1995, s. 17*.* [↑](#footnote-ref-6)
7. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 516. [↑](#footnote-ref-7)
8. 17 VII 1440’da Macaristan meclisinin Władysław’ı Macaristan kralı olarak onayladığı belge, Archiwum Glowne Akt Dawnych Zbior dokumentow pergaminowych, sygn 5581; Szczur, *Historia Polski* *Średniowiecze,* s. 517; bkz. Jana Długosza kanonika Krakówskiego dziejów polskich ksiąg dwanaście, tłum. K. Mechrzyński, t. 4, Kraków 1869; bkz. Sroka S. A., Historia Węgier do 1562 roku w zarysie, Bydgoszcz 2000. [↑](#footnote-ref-8)
9. Edward Potkowski, *Warna 1444,* Bellona, Warszawa 2004, s. 122. [↑](#footnote-ref-9)
10. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 517. [↑](#footnote-ref-10)
11. Danuta Quirini-Poplawska, *Republika Wenecka wobec akcji antytureckiej w latach 1440-1444 (na tle sytuacji politycznej w europie),* Prace Historyczne z. 119, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXXXVIII, Kraków 1995, s. 118. [↑](#footnote-ref-11)
12. Edward Potkowski, *Warna* 1444, s. 133. [↑](#footnote-ref-12)
13. Stanisław Sroka, *Turecko-Węgierskie rokowania pokojowe w roku 1444 w świetle najnowszej historiografii węgierskiej,* Prace Historyczne z. 119, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXXXVIII, Kraków 1995, s. 43. [↑](#footnote-ref-13)
14. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 518. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kolin İmber, *Varna Savaşı,* Kitapyayınevi, çev. Ayda Arel, İstanbul 2007, s. 49. [↑](#footnote-ref-15)
16. Marian Witaszek, *Konstantynopol 1453,* Bellona Warszawa 2008, s. 163. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Filipa Kallimacha Historia o królu Władysław Warneńczyk,* tłm. Anna Komornicka; *By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych,* oprc. Antonia Jelicz, PIW Warszawa 1975, s. 281-305; bkz. Rafal Korbal, *Słynne Bitwy w Historii Polski,* Wydawnictwo “Swiat Kasiazki”, 1997; Edward Potkowski, *Warna 1444,* Historyczne Bitwy, Bellona Warszawa 1990, s.160; bkz. Wincenty Swoboda, *Warna 1444,* Dzieje narodu i panstwa polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1994. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 26. [↑](#footnote-ref-18)
19. P. Jasienica, *Polska Jagiellonów,* Warszawa 1983, s. 172. [↑](#footnote-ref-19)
20. J. Bardach, *Kazimierz Jagiellończyk; Poczet Królów i książąt polskich,* red. A. Garliscki, Warszawa 1978, s. 298. [↑](#footnote-ref-20)
21. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 521. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 35. [↑](#footnote-ref-22)
23. J. Ochmański, *Historia Litwy,* Wrocław 1982, s. 102-112. [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 45; J. Bardach, *Kazimierz Jagiellończyk; Poczet Królów i książąt polskich,* red. A. Garliscki, Warszawa 1978, s. 296. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu.* Materiały z Konferencji, Sandomierz 20-21 Maja 2005 roku, red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 2006, s. 67. [↑](#footnote-ref-25)
26. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 52. [↑](#footnote-ref-26)
27. P. Jasiennica, *Polska Jagiellonów,* Warszawa 1983, s. 182. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jerzy Wyrozumski, *Historia Polski do 1505,* PWN Warszawa 1987, s. 207. [↑](#footnote-ref-28)
29. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 524. [↑](#footnote-ref-29)
30. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 525. [↑](#footnote-ref-30)
31. K. Gorski, *Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce,* Poznań 1949, str. 30 – 31; M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 66; M. Biskup, *Z zagadnień wojskowości polskiej okresu wojny trynastoletniej;* M. Biskup, K. Gorski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiów o Polsce Drugiej Połowy XV wieku*,* Warszawa 1987, s. 141. [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 67. [↑](#footnote-ref-32)
33. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* s. 69. [↑](#footnote-ref-33)
34. P. Jasienica, *Polska Jagiellońow,* Warszawa 1983, s. 190. [↑](#footnote-ref-34)
35. J. Bardach, *Kazimierz Jagiellończyk,* Poczet Królów i Książąt Polskich,red. A. Garlicki, Warszawa 1978, s. 297. [↑](#footnote-ref-35)
36. P. Jasienica, *Polska Jagiellonów,* Warszawa 1983, s. 200. [↑](#footnote-ref-36)
37. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 81. [↑](#footnote-ref-37)
38. J. Bardach, *Kazimierz Jagiellończyk,* Poczet Królów i Książąt Polskich*,* red. A. Garlicki, Warszawa 1978, s. 299. [↑](#footnote-ref-38)
39. K. Górski, *Dyplomacja polska czasów Kazimierza Jagiellończyka,* cz. 2*,* Lata konfliktow dyplomatycznych (1466-1492)*;* M. Biskup, K. Gorski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiow o Polsce Drugiej Polowy XV wieku, Warszawa 1987, s. 230-231. [↑](#footnote-ref-39)
40. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 529; Bohdan Małysz, *Najstarsza czeska relacja podróżnicza: Jerzego z Podiebradów do Francji w roku 1464 w świetle dziennika Jarosława,* Czeski Cieszyn 2004, s. 68. [↑](#footnote-ref-40)
41. Bohdan Małysz, *Najstarsza czeska relacja podróżnicza, Jerzego z Podiebradow do Francji w roku 1464 w świetle dziennika Jarosława,* Czeski Cieszyn 2004, s. 79. [↑](#footnote-ref-41)
42. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 529. [↑](#footnote-ref-42)
43. K. Górski, *Dyplomacja polska czasów Kazimierza Jagiellończyka,* cz. 2, Lata konfliktow dyplomatycznych (1466-1492)*;* M. Biskup, K. Gorski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiów o Polsce Drugiej Połowy XV wieku,Warszawa 1987, s. 234-237. [↑](#footnote-ref-43)
44. P. Jasienica, *Polska Jagiellonów,* Warszawa 1983, s. 208. [↑](#footnote-ref-44)
45. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 532. [↑](#footnote-ref-45)
46. M. Biskup, K. Górski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiow o Polsce drugiej polowy XV wieku*,* Warszawa 1987, s. 238-240. [↑](#footnote-ref-46)
47. M. Biskup, K. Górski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiow o Polsce Drugiej Połowy XV wieku, Warszawa 1987, s. 241-243. [↑](#footnote-ref-47)
48. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 533. [↑](#footnote-ref-48)
49. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 554. [↑](#footnote-ref-49)
50. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 141. [↑](#footnote-ref-50)
51. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 534. [↑](#footnote-ref-51)
52. M. Biskup, K. Gorski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiów o Polsce Drugiej Połowy XV wieku, Warszawa 1987, s. 13. [↑](#footnote-ref-52)
53. P. Jasienica, *Polska Jagiellonów,* Warszawa 1983, s. 173. [↑](#footnote-ref-53)
54. M. Bogucka, *Kazimierz Jagiellończyk,* Warszawa 1978, s. 47; J. Ochmański, *Historia Litwy,* Warszawa 1982, s. 110. [↑](#footnote-ref-54)
55. M. Biskup, K. Górski, *Kazimierz Jagiellończyk.* Zbiór Studiów o Polsce Drugiej Połowy XV wieku, Warszawa 1987, s.13; S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 535. [↑](#footnote-ref-55)
56. S. Szczur, *Historia Polski. Średniowiecze*, s. 536 [↑](#footnote-ref-56)
57. S. Szczur, *Historia Polski. Sredniowiecze*, s. 536. [↑](#footnote-ref-57)
58. Olbracht 1467’den itibaren diğer kardeşleri gibi Jan Dlugosz’un denetiminde eğitim aldı. Genç Olbracht’ın yaklaşımında aynı zamanda başkente gelen ve onunla arkadaşlık yapan İtalyan humanist Filip Kallimach’ın da etkisi vardı. [↑](#footnote-ref-58)
59. Wojciech Kucharski, *Historia Polski w datach*, s. 70. [↑](#footnote-ref-59)