## SULEJMAN EF. KEMURA

(1957-1975.)

Sulejman Kemura, sin Hadži Ibrahimàge, je rođen u Sarajevu 1908. godine u staroj i uglednoj sarajevskoj porodici. Osnovno školovanje u sarajevskoj Ruždiji otpočeo je 1918/19. godine, a završio 1921/22. godine.
Po završetku mekteba i Ruždije, nastavio je školovanje u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Tu su mu bili profesori ugledni muderisi Muhamed Emin ef. Hadžijahić, hadži hafiz Džemaludin Berberović, hafiz Hamdi ef. Hadžijamakovic, Ahmed ef. i dr.
Početkom šk. 1925/26. godine Sulejman ef. Kemura sa uspjehom polaže prijemni ispit za upis na Šerijatsku sudačku školu na kojoj je diplomirao u šk. 1929/30. godini.
U početku svoje karijere posvetio se šerijatsko-pravnoj struci, pa je službovao pri šerijatskim sudovima u Foči i Konjicu.
Već u samom početku svog službovanja, kao mlađi šerijatski sudija u Foči, stupa u red aktivista muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva „Gajrett". Aktivno se uključuje u prosvjetni rad na suzbijanju nepismenosti medu muslimanskim masama, držanjem popularnih predavanja, čitanjem različitih knjiga i publikacija i sl. On se zalaže za školovanje muslimanske djece.
Zapažen u radu, ubrzo ga je, na prijedlog Ulema medžlisa tadašnji reis-ul-ulema postavio za tajnika Muftijstva u Mostaru. Pored te dužnosti obavljao je i dužnost nastavnika vjeronauke na mostarskoj gimnaziji i učiteljskoj školi.
Nakon ukidanja okružnih muftijstava iz Mostara Sulejmen ef. prelazi u Sarajevo na mjesto prosvjetnog referenta Ulema medžlisa, zatim prelazi u Vakufsku direkciju, prvo u svojstvu vjersko-prosvjetnog referenta, a kasnije postaje i direktorom ove značajne institucije i na tom položaju ostaje do 1949. godine.
U 1949. godini, Vrhovno islamsko starješinstvo u FNRJ povjerilo mu je odgovornu dužnost direktora Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Istovremeno je predavao predmete istoriju islama i vaz.
Osnivanjem Udruženja ilmije 1950. godine izabran je za sekretara udruženja. Tu dužnost je obavljao pored direktorske u Gazi Husrev-begovoj medresi.
Udruženje ilmije je u tom vremenu izdavalo godišnji kalendar-takvim, a štampalo je i prvi udžbenik za vjersku pouku iza rata "Kratka obuka o namazu" koju je pripremio Sulejman


# Reis-ul-uleme u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji od 1882. do 1991. godine 



Sarajevo, 1991. godine

## KAVAZOVIĆ, MUHAMED:

1986. Uspjela vjerska obuka. - XXXIV/1971; br. 11-12, str. 649.

## KAVAZOVIC, OSMAN:

1987. Numan Kukić (1904-1978). - XLI/1978; br. 6, str. 664.
1988. Godišnjica smrtì hadži Ismaila Hadžića. - XLIV/1981; br. 1 str. 107-108.
1989. Hadži hafiz Ejub ef. Kavazović (1922-1982). - XLV/1982; br. 3, str. 367-368:

KAVAZOVIC, SULEJMAN:
1990. Proslava Lejlei-kadra u Carevoj džamiji u Stocu. - XXXVI/1973; br. 1-2, str. 69. Vidi Alibegović Munib.

## KEBO, KEMAL:

1991. Jabuka i jedno cijelo (pjesma). - XXVIII/1965; br. 7-8, str. 248

KEMURA, IBRAHIM:
1992. Hafiz Salih Gašević u svjetlosti literarnog djela jednog crnogorskog pisca. - XXXII/1969; br. 3-4, str. 120-123.
1993. Bibliografija radova objavljenih u kalendarima "Gajret« i »Narodna Uzdanica<. - XXXII/1969; br. 3-4, str. 154-157; br. 5-6, str. 244-251; br. 9-10, str. 473-479. - XXXIII/1970; br. 5-6, str. $308-311$; br. 9-10, str. $530-533$. - XXXIV/1971; br. 1-2, str. 91-94; br. 3-4, str. 212-220. Postoji separat.
1994. Prva štampana knjiga arebicom na našem jeziku (Omer ef. Humo i njegov prosvjetni rad). - XXXII/1969; br. 5-6, str. 208-223.
1995. Bosna i muslimani a očima jednog posmatrača iz sredine XIX stoljeća. - XXXII/1969; br. 9—10, str. 418-426.
1996. Iz stare bosanske muslimanske književnosti - Fejzo softa i njegov ašiklijski elif-ba. - XXXII/1969; br. 11—12, str. 512—515.
1997. Vakufski konvikt - prva muslimanska ustanova za zbrinjavanje đaka. - XXXIII/1970; br. 1-2, str. 18-21.
1998. O jednoj studiji koja je izazvala veliku pažnju naše javnosti. Riječ je knizi dr Atifa Purivatre: "Politički i nacionalni razvijak Muslimana. - XXXIII/1970; br. 5-6, str. 212-219.
1999. Dva patriotska apela bosanskih muslimanskih prvaka iz prvih godina austro-ugarske okupacije - XXXIII/1970; br 436-443. Apel Hadži Mehmed Tevfika Azabagića i Hadži hafiza Muhamed Emina Hadžijahića protiv iseljavanja muslimana.
2000. O jednoj značajnoj predstavci iz 1878. godine. - XXXIII/1970; br. 11-12, str. 559-564. Zahtjev Austro-ugarskoj da Bosna i Hercegovina bude neovisna od Šejhul-islama u Carigradu.
2001. Jedna značajna akcija protiv iseljavanja muslimana. - XXXIV/ 1971; br. 1-2, str. 6-15.
2002. Pregled sarajevskih vakufa u godini: 1889. i 1913. - XXXIV/1971; br. 9-10, str. 462-481.
2003. Muslimanska imena i njihova značenja. - XXXV/1972; br. 3-4, str. 122-126; br. 5-6, str. 227-235. i br. 7-8, str. 330-336 Postoji brošura koja je doživjela tri izdanja.
2004: Merhum Osman ef. Sokolović, naš zaslužni jav
2005. Sulejman Mursel i njegovo djelo. - XXXVI/1973; br. 1-2, str. 20-22.
2006. Vrijedan poklon Gazi Husrevbegovoj biblioteci. - XXXVI/1973 br. 5-6, str. 225-226. - Književna zaostavština književnika Huseina Dubravića - Đoge.
2007. Poceci modernog skolovanja muslmanki. (Prve ženske musin ske škole u Sarajevu). - XXXVII/1974; br. 1-2, str. 22-34.
2008. Izabrana djela Edhema Mulabdica 11-12, str. 499-501.
2009. Merhum hadži Muhamed ef. Kemura. - XXXVII/1974; br. 11-12,
str. 542. Bez potpisa. $\quad$ Bibliografija radova objavljenih u kalendarima "Pravda«. -
2010. $\begin{aligned} & \text { Bibliografija } \\ & \text { XXXVI/ } 1974 \text {; br. } 11-12 \text {, str. } 544-549 .\end{aligned}$

2011. Ilmihal Abdul be 1-2, str. 29-43.

KEMURA, SULEJMAN hadží:
2012. Uloga Gazi Husrevbegove medrese u stvaranju vjerskih službenika. - I (XIII)/1950; br. 1-3, str. 27-31.
Rad Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu u 1949/50. školskoj godini. - I (XIII)/1950; br. 4-7, str. 125-129.
Delegati Udruzenja imije u tuzlanskom bazenu. - I (XIII)/1950; br. 11-12, str. 329-331.
2015. Rad Gazi : Husrevbegove medrese u Sarajevu. - II (XIV)/1951; br. 7-9, str. 309-311.
2016. Sreske godišnje skupštine Udruženja ilmije u NR BiH. - II (XV)/1952; br. 1-4, str. 75-84.
2017. Kratak osvrt na rad Udruženja ilmije NR BiH. - IV (XVI)/1953 br. 1-4, str. 51-54.
2018. Gazi Husrevbegova medresa u Sarajevu u 1952/53. godini. IV (XVI)/1953; br. 5-7, str. 191-199.
2019. Rad sreskih odbora Udruženja ilmije u NR BiH: - IV (XVI)/1953 br. 8-11, str. 308-321.
2020. Proslava rođenja Muhamed a. s. u Gazi Husrevbegovoj džamij 20. Proslava rođenja Muhamed IV (XVI)/1953; br. 12, str. 347-377 21 i mredresi u Sarajevu. -- hid hidžretsku godinu. - V (XVII)/1954; br. 1-3, str. 64-65.
2022. Gazi Husrevbegova medresa u Sarajevu u 1953/54. školskoj go
dini. - V (XVII)/1954; br. 4-6, str. 133-140.
2023. Takvim 1955. (1374-5) hidžretsku godinu. - VI (XVIII)/1955;
br. 1-2, str. 69-70.
2024. Prvi maturanti u Gazi Husrevbegovoj medresi poslije Oslobođenja. - VI (XVIII)/1955; br. 5-7, str. 233-234.
2025. Kratka obuka o namazu. - VI (XVIII)/1955; br. 8-10, str. 275-- 289 i br. 11-12, str. 357-372. Postoji separat.


> Bibliografija »CLASNIKA《
> Vrhovnog islamskog
> starješinstva u SFRJ od 1933. do 1982. godine

Kemura Sulejman


Kemura Sulejman sin hadži Ibrahimage, je roden u Sarajevu 1908. godine. Osnovno školovanje je završio u sarajevskoj Ruždiji u periodu 1918-1922. godine.
Nastavlja školovanje u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu.
Početkom šk. 1925/26. godine Sulejman ef. Kemura sa uspjehom polaže prijemni ispit za upis na šerijatsku sudačku školu na kojoj je diplomirao 1929/30. godine.
U"početku karijere je službovao kao šerijatski sudija u Foči i Konjicu.
Več tada postaje aktivista muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva "Gajret", posebno se ističući u opismenjavanju musliamskog stanovništva, te skolovanjem muslimanske djece.
Na prijedlog Ulema-medžlisa reisu-l-ulema ga ppostavlja za sekretara Muftijstva u Mostaru, gdje pored te dužnosti obavlja i posao nastavnika vjeronauke na mostarskoj gimnaziji i učiteljskoj školi.
Nakon ukidanja okružnih muftijstava iz Mostara prelazi u Sarajevo na mjesto vjersko-prosvjetnog referenta Ulema medžlisa, zatim u Vakufsku direkciju, prvo u svojstvu vjersko-prosvjetnog referenta a kasnije i direktor ove institucije i na tom položaju ostaje do 1949. godine.
U 1949. godini je imenovan za direktora Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Istovremeno je u ovoj školi predavao istoriju islama i vaz.
Osnivanjem Udruženja ilmije 1950. godine bio je njen prvi sekretar. U to vrijeme Sulejman ef. Kemura je pripremio prvi udžbenik za vjersku pouku poslije II svjetskog rata pod nazivom "Kratka obuka o namazu".
Uz ove dužnosti, u to vrijeme, Sulejman ef. je bio urednik "Glasnika".
Izborno tijelo Vrhovnog Sabora IZ- e u Jugoslaviji je 15. novembra 1957. godine izabralo Sulejma Kemuru za reis-ul-ulemu. Svečano ustoličenje i predaja menšure obavljeno je u Begovoj džamiji u Sarajevu 8. decembra 1957. godine. Na dužnosti reis-ul-uleme je ostao sve do smrti 19. januara 1975. godine. Pokopan je u dvorištvu Begove džamije u Sarajevu.
Islamska zajednica se poslije završetka drugog svjetskog rata našla u veoma teškoj situaciji. Vakufska imovina je od strane komunističke vlasti obuzeta, mektebi zatvoreni, mnoge džamije u ratu teško oštečene ili potpuno porušene. Veliki broj stručnih kadrova je napustio Islamsku zajednicu. Na sceni je bio jedan borbeni ateizam, koji je jedva tolerisao postojanje vjerskih institucija.
Islamska zajednica je ostala kako bez kadrova, tako isto i bez izvora finansiranja, te je trebalo iznaći nove načine njenog finansiranja. Sa svojim saradnicima Sulejman ef. Kemura je dugoročno riješio to pitanje na način centraliziranja sredstava zekjata, sadekatul-fitra i kurbanskih kožica za vjersko-prosvjetne potrebe Islamske zajednice.

