با مسلمانان جهان نزدیک شویم: اندونزی (2)

طباطبائی، سید مصطفی

(2) پس از دوره بت‏پرستی هندوها،نوبت اسلام فرا رسید و آئین هنود در برابر کیش مقدس اسلام تاب‏ پایداری نیاورده مردم باصول و تعلیمات اسلامی گردن نهادند،آنچه مسلم است مسلمانان از قرن‏ هشتم هجری بصورت بازرگانان و جهانگردان بخاور دور بخصوص کشور آسمانی چین مسافرت‏ میکردند و در راه خود ناگزیر از این مجمع الجزائر میگذشتند و بسیاری از آنان در آنجا اقامت‏ میکردند ملکن کمپل مورخ انگلیسی در کتاب خود«جزیره جاوه»مینویسد:از زمانهای‏ بسیار قدیم عربها و ایرانیان در کناره‏های غربی جزیره سوماترا خانه‏ها و آسایشگاههائی برای‏ خودشان ساخته و جهت اصلاح کشتیهای شراعی و تهیه خواربار بندرهای کرتک و مدورا را انتخاب کرده بودند...

پروفسور شریکه یکی از خاورشناسان هلندی میگوید:یکی از موجبات مهاجرت علماء و نویسندگان و بازرگانان بخاور دور فشار و سختگیری خلفای اموی درباره آنان بود زیرا این‏ گروه تاب جوروستم خلفا را نیاورده برای نجات خود بکشورهای دوردست پناهنده میشدند و همین امر سبب انتشار تعلیمات دیانت و تمدن و فرهنگ اسلامی و توسعه روابط بازرگانی مسلمانان‏ با خاور دور گردید...

در عین حال گروه دیگری از علماء و بازرگانان و جماعت صوفیان فقط بخاطر سانحه- جوئی و جهانگردی و دریانوردی باین جزایر پراکنده رخت بربستند و برخی از آنان‏ نیز سفرنامه‏های جالبی از خود بیادگار گذارده‏اند..

قبور بسیاری از این جهانگردان تا بامروز در سوماترای شمالی و برخی از جزائر دیگر موجود و چه بسا مدفن دیگران از بین رفته و اثری از آن بر جای نمانده است؛از وجود این قبور و سنگ‏نبشته‏ها میتوانیم بگوئیم که اسلام در اواخر قرن هفتم و آغاز قرن هشتم به‏ سوماترای شمالی وارد شد و حکومت مستقلی از چند امارت‏نشین آن جزیره بنام حکومت پاسی‏ تشکیل یافت و ابن بطوطه جهانگرد عرب نیز در سفرنامه خویش نام الملک الظاهر پادشاه‏ این کشور و چند نفر از فقهای دربار او مانند قاضی شریف شیرازی و تاج الدین اصفهانی‏ را یاد نموده است.

در قبرستانهای مسلمانان سوماترا مدفن چند نفر دیگر؛از علمای هند و ایران و مدینه و مکه و مصر مانند سید شریف؛امیر علی استرآبادی،سید عماد الدین حسنی و محمد این عبد القادر عباسی و دیگران را می‏بینیم،این دانشمندان در ترویج اسلام در سراسر اندونزی و شبه جزیره مالایا خدمات گرانبهائی انجام داده‏اند و همینقدر کافی است بگوئیم‏ که مولانا هدایت الله علوی که مزارش در شهر چری‏بن است از مملکت پاسی بدانجا آمد و اسلام را در جاوه غربی انتشار دارد و سالها در جاکارتا با پرتقالیها جنگید و سرانجام آنشهر را بتصرف خود درآورد،رفته‏رفته مبلغین و دعاة اسلامی از مملکت«پاسی»بنقاط دیگر پراکنده شده‏ و اسلام را در سراسر جزیره جاوه و جزایر ملوک و بسیاری از جزائر دیگر ترویج نمودند و در نتیجه امارت‏نشینهای اسلامی در هر گوشه و کنار تشکیل یافت...

\*\*\* پیش از آنکه اسلام دیانت رسمی مردم اندونزی گردد استعمارگران غربی اسپانی و پرتقال‏ بآن جزائر حمله‏ور شده و در خشکی و دریا با مسلمانان نبردهای خونین نمودند و سرانجام مهاجمین‏ برخی از جزائر را اشغال و آئین مسیحیت را بزور سرنیزه بر مردم تحمیل و کار را بجائی رسانیدند که بیشتر از ساکنان جزائر فیلیپین دست از اسلام کشیده مذهب کاتولیک را قبول کردند و مسلمانان بجزائر جنوبی آن کشور پناهنده شدند،سپس نوبت هلندیها و انگلیسیها پس از کشتار- های وحشیانه فرا رسید و این جزائر برای مدت سیصد و پنجاه سال و بعبارت دیگر تا آغاز جنگ‏ بین‏المللی دوم تحت سلطه و حکومت استعماری هلند قرار گرفت...باوجود تبلیغات زیاد،فشارها و شکنجه‏هائی که از طرف آنها بمسلمین وارد میشد و پشتیبانی از هیئتهای مبشرین مسیحی مردم‏ اندونزی در حفظ اصول و عقاید مذهبی خود پایدار ماندند،مخصوصا فراموش نباید کرد جماعت علویان که از حضرموت و یمن و کناره‏های بحر احمد به اندونزی مهاجرت کرده بودند در ترویج مذهب تشیع خدمتهای بسزائی انجام دادند..راجع به نفوذ فرهنگ و تمدن اسلامی‏ ایران در اندونزی کتابهای زیاد بزبان محلی نوشته شده و آثار تشیع در بسیاری از جزائر تا بامروز پایدار است،مردم اندونزی ماه محرم را بمناسبت شهادت پیشوای شهیدان حسین بن‏ علی(ع)بسیار محترم میشمارند؛در این ماه عروسی و مسافرت را روا نمیدارند و در سوماترای‏ غربی دسته‏های عزاداری در کوی و برزن حرکت کرده سوگواری میکنند و در روز عاشورا آشی بنام آش عاشورا پخته بفقرا و بینوایان میدهند و محرم را ماه حسن حسین مینامند... اثر دیگر فرهنگ ایران در تهجی زبان اندونزی است که حرکات زبر و زیر و پیش از جبر- جیر و پیس میگویند چنانکه صدها واژه زبان پارسی را در محاورات روزانه خویش بکار میبرند و نگارنده قسمتی از این کلمات را جمع‏آوری کرده و در چند شماره مجله ایران نوین انتشار دادم...یک اثر دیگر تشیع در فرهنگ اسلامی اندونزی عبارت:لا فتی الاعلی لا سیف الا ذو الفقار و اشعار و کلمات قصار منسوب به حضرت مولا علی بن ابی طالب(ع)است که روی‏ سنگ بسیاری از قبور دیده میشود؛در شهر آچه یک نوع کشتی با سلاح و یا دست معمول است که‏ پهلوانان پیش از ورود به صحنه و نشان دادن قهرمانی و دلاوری خود با صدای بلند میگویند: با لوهتیک یا الله؛بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی سپس با حریف دست و پنجه‏ نرم میکنند...در شهر پانتن در جاوه باختری نگارنده یک توپ فلزی مشاهده نمود که از عصر نخستین پادشاه این استان سید شریف حسن الدین بیادگار مانده و روی آن این سه‏ عبارت کنده شده است:

1-لا فتی الاعلی لا سیف الا ذو الفقار

2-و لمن صبر و غفر فان ذلک من عزم الامور

3-عاقبة الخیر سلامة الایمان

از آنچه گذشت میتوان دریافت که تأثیر تشیع از همان عصرهای ورود اسلام به اندونزی‏ آغاز شده و آثار آن در قبرستانها؛مساجد،کتابهای اخلاقی و داستانها و حکایات حتی در دلهای مردم جای گرفته است،احترام و تکریم و تعظیم از خاندان رسالت نزد ملت اندونزی گرچه‏ با طول زمان تغییر شکل داده و بصورتهای گوناگون درآمده است ولی هنوز هم مقام و منزلت خود را از دست نداده و احترام خاصی برای ائمه هدی قائل میباشند.