Podoby 7

# Podoby současného islámu - 7 - 8. dubna 2021

Dnes se věnujeme militantním islamistickým organizacím a jejich působení v politickém životě v arabských zemích. Obecně lze konstatovat, že k radikalizaci v islámském politickém myšlení vedly pocity zaostávání v moderním globálním světě a zvláště pak ponižující porážky Arabů ve válce s Izraelem v červnu 1967 a Pákistánců ve válce s Indií v r. 1971. Šířily se představy, že „ Západ“ (ve své americké a evropské podobě) i jeho komunistická ateistická variace (zkompromitovaná zvláště sovětskou okupací Afghánistánu od r. 1979) jsou trvalými nepřáteli islámu a muslimové se proto musí oprostit od nápodoby jejich liberálních, nebo socialistických modelů a opřít se výhradně a důsledně o vlastní islámské hodnoty. Na této ideové bázi se od 80-tých let formovala, často v poloskrytu, militantní uskupení, která na sebe strhla pozornost teroristickými akcemi.

 Najděte si na české Wikipedii heslo Al-Káida. Arabsky al-qá’ida znamená „základna“. Vznikla patrně v r. 1988, „proslavila se“ ničivým útokem v New Yorku a Washingtonu 11. září 2001 (v americké zkratce 9/11). V  jejím čele stál Usáma bin Ládin z bohaté saúdskoarabské rodiny, sám operující z Afghánistánu; Američanům se podařilo jej nalézt a usmrtit až 2.5.2011. Al-Káidu nadále řídí ve skrytu egyptský lékař Ajman az-Zawáhirí. V hesle al-Káida najdete údaje o jejích oblastních skupinách (např. v Maghribu, na Arabském poloostrově, somálská odnož aš-Šabáb aj.), organizačním systému , symbolech (černá vlajka), jednáních s partnerskými organizacemi a také o extremistických interpretacích šarí’y, které vnucují svým stoupencům.

Podívejte se dále na české Wikipedii na heslo Islámský stát. Bohatý doprovodný materiál hesla ukáže jeho černou vlajku s vepsanou šahádou (*Lá iláha illá Alláh* – *Muhammad rasúl Alláh*), jeho místní organizované větve v řadě asijských a afrických zemí, jeho zločiny, informace o jeho časopise *Dábiq* a samozřejmě hlavní historické údaje. Věnujte pozornost až době vrcholné expanze IS z Iráku do severní Sýrie a ustavení chalífátu v r. 2014. Chalífou se tehdy za vrcholících úspěchů IS prohlásil Abú Bakr al-Bagdádí. IS nikdy nezískal oficiální uznání od žádného státu, získával ale podporu sympatizujících dobrodruhů, kteří se na jeho území sjížděli z řady asijských (např. postsovětských), afrických i evropských zemí. Z rozsáhlé koalice těch, kdo přispěli k vojenské porážce IS, si zaslouží uznání zvláště kurdské organizace (jimž se po vítězství Erdoganovi Turci „odvděčili“ za mlčenlivého souhlasu USA šikanou a odsouváním). Postupně porážený IS ztratil poslední držené město v Sýrii v březnu 2019 a jeho prchajícího vůdce al-Bagdádího zlikvidovalo americké komando v říjnu 2019.

Pro zájemce o hlubší poznání se nabízí zajímavé téma nalézt si na internetu informace o Sykes-Picotově dohodě, která za 1. světové války určila rozdělení francouzského a britského vlivu v oblasti Sýrie a Iráku po porážce Osmanské říše. Toto téma vymazání „imperialisty vnucených hranic“ se nyní v kontextu IS ozvalo. A samozřejmě také téma chalífátu a myšlenka jeho arabské obnovy, poté co jej Turci zrušili. Nedávno poražený brutální IS přežívá v myšlení některých islamistických militantních uskupení na různých místech, třebas až v Nigérii. Jen na čas bylo jeho území vymezeno v názvu *Dawla Islámíja fi-l-Iráq wa š-Šám*  (tj. Islámský stát v Iráku a Sýrii/Levantě), zkráceně *Dá’iš*; tuto podobu Daish používají dnes francouzští orientalisté (mimochodem: letos na podzim vydá nakladatelství Karolinum rozsáhlý český překlad velkých nejnovějších politických a ideových dějin arabských zemí od Gillese Kepela). Jinde se používá zkratky podle delší (ISIL, ISIS) nebo kratší verze (IS). Pro dnešek na závěr upozorňuji, že na Wikipedii i v jiných článcích na internetu, které vám doporučuji ke studiu, jsou často chybně přepisována arabská jména a termíny, přepisy často neoznačují nebo si naopak přimýšlejí chybnou délku samohlásek: např. správně Dábiq, Ajman az-Zawáhirí, Nusra, salafismus aj.

V době, kdy byl IS na severu Iráku a Sýrie na vrcholu své moci, vycházela o něm řada publikací nestejné hodnoty. Z české překladové literatury té doby doporučuji podrobný výklad Michael Weiss a Hassan Hassan: *Islámský stát. Uvnitř armády teroru,* Brno: CPress, 2015; a William McCants: *Islámský stát. Apokalypsa. Jeho historie, strategie a vize zániku světa,* Albatros Media, 2016. U nás se islámskou apokalyptikou a konkrétně pak jejím uplatněním v politice IS zabývá zvláště pracovník Orientálního ústavu AV Bronislav Ostřanský. Po dlouhé řadě článků na toto téma jeho práce na toto téma vrcholí nejspíše monografií *The Jihadist Preachers of the End Times, ISIS Apocalyptic Propaganda,* Edinburgh University Press, 2020. Apokylyptickou vizí se vysvětluje i brutalita IS: když se blíží konec světa, je dovoleno vše.