**Úvod do islámu X -  10. prosince 2020**

Milí studenti, do konce semestru si doplníme učivo ještě o dva tematické okruhy: dnes a 17. 12. se věnujeme hlavním větvím či sektám islámu, 9. ledna pak kurs uzavřeme krátkým přehledem o islámské mystice (súfismu). Hlubšímu poznání obou okruhů se zájemci budou moci věnovat během dalšího studia na HTF. To zahrne celosemestrové přednášky Šíitský islám a Súfismus. Už na jaře 2021 nabídnu zájemcům specializovanou přednášku o podobách moderního islámu, k nimž jsme se v nynějším Úvodu nedostali. K těmto všem výhledům by ovšem zbožný muslim dodal: in šá´a lláh - tj. "dá-li Bůh", tj. pokud nám nepolevující pandemie nepřekazí plány.

K dnešnímu tématu si prostudujte v "Duchovních cestách islámu" kapitolu Sekty (s. 177-207) a na internetu stati Wikipedie "Šíitský islám" a "Alí" (resp. Alí ibn Abí Tálib). Šíitský islám (krátce ší'a) vyvstal v dějinách islámu hned po smrti proroka Muhammada jako nárok Muhammadova nejbližšího mužského příbuzného (bratrance a zetě – manžela Muhammadovy dcery Fátimy) Alího na vedení obce. Ten však upozadila praxe většinového vedení, které zvolilo za chalífu (náměstka, nástupce) Abú Bakra, pak Umara, pak Uthmána – a teprve r. 656 zvolili Alího. Jeho stoupenci (ší'a znamená víceméně "strana") pokládají tři chalífy před Alím za usurpátory. Jen Alí a po něm jeho potomstvo vzešlé z jeho manželství s Prorokovou dcerou Fátimou měli a mají podle šíitů právo být IMÁMY (nejvyššími předáky) islámského společenství. Prostudujte si pečlivě dějinné schéma alíjovských imámů: po Alím jeho synové Hasan a Husajn a dále Husajnovi potomci až po 12. Muhammada Abú-l-Qásima, který se v dětském věku skryl (r. 874) a žije dál v okultaci až do doby, kdy před koncem věků přijde jako MAHDÍ napravit křivdy a nastolit právo. Seznamte se s hlavními historickými událostmi (smrt Husajna v bitvě u KARBALÁ r. 680 připomínaná šíity každoročně dne 10. muharramu extatickými procesími; intelektuální odkaz 6. imáma Dža'fara as-Sádiqa; odloučení větve, kterou představuje Dža'farův syn Ismá’íl – vznik Ismá'ílíje). ŠÍ'A se rozštěpila na větve: největší je Ší'a 12 imámů - čili ISNÁ'AŠARÍJA  "dvanáctníci"; od 8. století lze sledovat také ší'u 7 imámů, nazývanou ISMÁ'ÍLÍJA, česky též "sedmíci". Ta se již od středověku štěpila dál, jednou z jejích současných větví jsou Chodžové (angl. Khoja), rozšřeni zvl. v Indii. Mají žijící imámy s čestným titulem Aga Khan.

Po staletích nepřízně a pronásledování ze strany chalífských režimů představujících sunnitskou většinu byl šíitský islám dvanáctníků oficiálně přijat za správnou formu islámu v Persii při nástupu dynastie Safíjovců  (1501). Dnes je Írán hlavní baštou šíitského islámu. K jeho mírné formě se hlásí také většina muslimského obyvatelstva v Ázerbájdžánu, v Bahrajnu (kde ale vládne sunnitská dynastie) a mírná většina v Iráku (kde do r. 2003 byli šíité režimem Saddáma Husajna upozaďováni). Radikální sunnitské proudy naší doby (Islámský stát, al-Káida aj.) vystupují vůči šíitům otevřeně nepřátelsky. V celoislámských organizacích, jako je Organizace islámské spolupráce, se sunnitští a šiitští představitelé navzájem uznávají, ale náboženský rozdíl se dostává ke slovu tam, kde se dere do popředí mocenská politika, v daném případě v soupeření Saúdské Arábie a Íránu.

Najděte si informace o významných šíitských náboženských místech a institucích: v Iráku (Nadžaf, hrob Alího a šíitská univerzita), Karbalá, Kázimajn, Sámarrá (kde údajně zmizel 12. imám) - a v Íránu Mešhed (hrobka imáma Rezy) a Qomm (centrum íránského duchovenstva). K četbě pro náročnější doporučuji kniny Libora Čecha "Irán a kultura mučednictví" (Academie, 2016) a "Muharramské rituální performance a koncept mučednictví v Íránu" (Pardubice, 2010) a Břetislava Turečka zvl. "Labyrintem Íránu“ (Knižní klub, 2013).