3.11.19

**סונים ושיעים- פרופ' מאיר ליטבק**

הסכסוך בין השיעים לסונים היא אידאולוגי אך משולב גם מאבק איזורי.

מימד שלישי הוא המעצמתי המשפיע על העימות.

יש כ-1.4 מיליארד מוסלמים. 85% מתוכם סונים.

שיעה אימאמית-

העימות מתחיל שהנביא מוחמד מת באופן פתאומי, ואינו מינה יורש. יש ויכוח אידאולוגי פוליטי לגבי סמכות היורש וגם כישוריו.

גישה אחת (הסוני)-היורש לפי ותק ולפי מי ממלא תפקיד מרכזי בקהילה- עומאר היה האדם המתאים לפי גישה זה, והדמות השנייה היא אבואכבר

הגישה השנייה-( השיעים) היורש צריך להיות בן משפחתו של הנביא. קרבת דם. בהתאם לכך, עלי.

הויכוח הוא מי יהיה היורש, ומה יהיו סמכויות היורש- האם יקבל רק את הסמכות הפוליטית של הנביא ואין לו סמכות דתית או שהיורש הוא גם מנהיג דתי.

עלי ותומכיו טענו שבשל קרבת דם, אז יורש גם את הכריזמה של הנביא. כריזמה במובן הסוציולוגי של המילה. כלומר, תכונות על טבעיות, אלוהים מדבר אליו ישירות.

עומאר ממנה את אבואכבר ליורש. שאבואכבר ימות אז ימה את עומאר ליורשו. מגישה זו צומח הזרם הסוני.

השיעה מתחילה מנקודת תפיסה של עוול וגזלה- גזלו את הירושה .תחושה של קיפוח, חוסר צדק ועוול.

עלי מגיע להיות היורש אחרי 3 יורשים מוקדמים. עלי נרצח. לעלי שני בנים. הבכור ויתר על זכותו לירושה שהבין שאין לו סיכוי. חוסיין הבן הצעיר ממתין במדינה.

חוסיין יוצא ממדינה לכרבאלה . בעירק חם מאוד (40 מעלות חום) . שמתקרב לעיר קואפה אז מנתקים אותו ממקורות המים

המוטיב של הצמא הוא מוטיב משמעותי אצל השיעים.

שיעים הדוקים , עד היום, לפני ששוחטים בע"ח אז נותנים לו קודם לשתות.

מתחולל קרה בקארבאלה karbala) ) שבסופו של דבר , חוסאן נהרג.

שיעה- כל יום הוא קארבאלה- קרב קארבאלה הוא בין הטובים לרעים, והעוול ניצח את הצדק. המעטים הובסו ע"י הרבים. זה המיתוס המחולל של השיעה . העולם רע, מונהג ע"י כוחות הרשע, השיעה הוא המיעוט המקופח שלו נעשה עוול מוסרי נורא שנגרם בשל עלי ובעיקר מותו של חוסאן.

הדמות שהשיעים אוהבים זה את עלי. את חוסאן מכבדים.

חוסאן זו המלחמה למען הצדק שנכשלה . שימר זה הקצין שהרג את חוסאן. ששמיר היה רה"מ אז אמרו שכנראה גלגול של שימר.

יום הזיכרון של העאשורא- זה היום שמעלה את זכרו של חוסיין. ביום זה גם מעלה את זיכרון הרשע על הטוב.

מול תפיסת עולם זה של השיעה , אז תפיסת הסונים הפוכה- האסלאם הסוני משגשג, מצליח. הצלחה של האסלאם הסוני בולטת לעין.

משה רבנו אינו נהוג מגיע לארץ הקודש

ישו מת על הצלב, סובל

מוחמד מת כמנהיג מנצח

האסלאם- מוחמד מתחיל כפליט, ומסיים מנהיג כובש. מבחינת הסונים, אסלאם זה סיפור הצלחה בלתי רגיל. האסלאם הסוני מרגיש הצלחה. ובנוסף, ההצלחה גם מעידה על צדקת הסונים.

בעידן המודרני, שהעולם הערבי והסוני במשבר אז כיצד ניתן להסביר את זאת שהיהודים למעלה. יש בעיה תרבותית פסיכולוגית להסביר את חוסר ההצלחה מול ההצלחה של היהודים הכופרים.

לשיעה יש הנהגה דתית. במאה ה 9 היורש מת ללא ילדים , אז מתפתח מיתוס שהיה לו בן, ושהיה קטן בא מלאך לאמו ואמר שיש סכנה לחייו, אז האמא נכנסה למרתף, והיא והילד הקטן מסתתרים. האימאם ה-12 נמצא בהיעדרות מאז ועד היום.

אין קשר עם האימאם הנעלם. יש מיתוס שהוא מתגלה לאנשים מסוימים. ברגע שהאימאם נעלם, אז מנהיגי השיעים זה אנשי הדת.

אנשי הדת השיעים מאז ועד היום הם מנהיגי השיעים.

1501- ששושלת תורכית משתלטים על איראן . פעם ראשונה שאיראן הופכת להיות מדינה אחת

שאה עבאס הופכים את השיעים מדת נרדפת לדת שלטת במדינה מרכזית, איראן.

איראנים יהיו אלה שיובילו את השיעה. בנוסף, נותן לאיראן זהות דתית משולבת . 90% מהאיראנים הם שיעים.

איראן אמיתי הוא שיעי, איראן שאינו שיעי הוא סוג ב', ולהיפך.

כתוצאה מתהליך של התנחלות שבטים שמגיעים לחצי האי ערב ופעילות מיסיונרית של הדת אז הסונים הופכים לשיעים במאה ה-19 בעירק.

ניצחון הזרם הרציונליסטי על הלא רציונליסטי-

באסלאם הסוני היה מאבק בין שני זרמים אלו.

הזרם האנטי רציונלי ניצח בעולם הסוני. ניצחון זה הביא לשקיעת הפילוסופיה והמדע בעולם הסוני במאה ה-14.

בעולם השיעי מנצח הזרם הרציונליסטי. הזרם הזה שולט בעולם השיעי עד היום.

לדעת מאיר, השיעים יותר מתוחכמים בחשיבה הטיפולוגית שלהם מהסונים.

לדברי המרצה, לשיעים יש יתרון איכותי על הסונים.

אחרי מלחמת העולם הראשונה, השיעים הוא מיעט מקופח. הם רב באיראן. בעירק הם רב מספרי אך השלטון בידי הסונים.

בסעודיה מקופחים ומדוכאים ע"י השלטון. בלבנון גם הם מקופחים. השיעים הם המקופחים של האזור בכל מקום שנמצאים חוץ מאיראן.

עד 1960- הרבה שיעים פונים לשמאל ותנועות חילוניות שיגשרו על המתח הדתי כדי שיוכלו להשתלה במדינות שנשלטות ע"י סונים.

ב-1960 יש פוליטיזציה של השיעה. ב1959 מתנה למנהיג השיעים בצידון..., ומתחיל לארגן את השיעים לגוף פוליטי. הוא יקים את "עמאל"( בערבית –תקווה) סאדר יהיה המנהיג המצליח של שיעה, וגם יהיה אויב של סעדאת ערפאת

דמות נוספת, סאדר איש שעושה מודרניזציה של החשיבה השיעית, והוא גם יקים מפלגה שמטרתה להילחם על זכויות השיעים בעיראק.

מוחמד חוסיין פדללה- דמות משמעותית נוספת שרלוונטית להעצמה של השיעים. פדללה הוגה דיעות , וכותב המון.

פדללה מדבר על הצורך בהעצמה של האסלאם בהתמודדות מול המערביים, האימפריאליסטים והציונים.

השיעה הופכת תהליך של פוליטיזציה, וגם דגש על מאבק יותר . הטקסים עוברים שינוי בשנות ה-70 ועד ימינו- האויב זה פחות הסונים אלא המערב האימפריאליסטי בעיקר ארה"ב וגם ישראל. בנוסף, לא לבכות כמה מסכנים אלא להפוך את הבכי ואבל לתהליך של העצמה כדי שנוכל להילחם באויבים. טקס שמטרתו לגייס למאבק באויבים (המערב והציונות)

נקודת המפנה במזה"ת -1979= מהפכה באיראן ועליית חומייני. חומייני כאילו מופיע מהשמיים, דמות חצי אלוהית.

בזמן המהפכה באיראן אמרו לאנשים לצאת החוצה בליל ירח שלם, ושיראו את פני חומייני על הירח. היה גם שמועות שהוא האימאם הנעלם.

בתמונה- חומייני הוצג כחצי אלוהים , מחזיק את הקוראן ומאחוריו שלט- אין אללה מלבד אלוהים.

המהפכה באיראן היא לא רק שהשלטון משתנה אלא גם נותן תנופה אדירה לכל הקהילות השיעות במזה"ת. האירוע השני- עבדאללה עזאם- מייסד אלקעידה , איש דת פלשתינית שב-67 עזב את הגדה.

ב-79 מגיע לפקיסטן ופוגש את אוסאמה בן לאדן . החיבור בינהם יוליד את אלקעידה . יש גם התחזקות הזרם הסלפי שרואה בשיעה איום.

1979- יש 3 אופציות בעולם הערבי: דרך של סעדאת או האיסלאם השיעי או האיסלאם הסוני.

העולם הערבי הוא משבר של 100 שנים שכל פעם יש אירועים כגון: הקמת מדינת ישראל.

איראן ותורכיה משקיעות במדע מיליארדים בשנה . כמות הפרסומים המדעיים במדינות אלו עולה כל הזמן מבחינת כמות בפיסיקה. הם עוברים את ישראל. מבחינת כמות (איכות אולי לא). גם בכימיה הכמות פרסומים יותר מישראל.

בשנת 2003- האמריקאים כבשו ב2001 לאפגניסטן. נתנו מכה לטאליבן. ב-2003 אמריקאים פלשו לעירק , והפילו את סאדם. זוהי הצלחה לשיעים

שישראל נסוגה מלבנון זה גם נחשב הישג אדיר בעולם הערבי.

2001- מלחמת הלבנון השנייה. חיזבאללה נלחם נגד ישראל 33 ימים ולא נשבר, והוא גם היורה האחרון במלחמה. בתקופה זו השיעה בשיא העוצמה והפופולריות.

סוף סוף יש מנהיגים שמשפילים את ישראל. מול זה העולם הסוני בתחושת משבר- מנהיגים קשישים עייפים, חסרי השראה. השיעה נתפסת כח הדינאמי המוביל.

איראן מאז ועד היום מנסים לבנות את הצי האסטרטגי שהוא ציר ההתנגדות לישראל.

בעיני העולם הסוני זה לא נתפס כצי ההתנגדות אלא רצועה שיעית . העולם הסוני בחרדה ובפאניקה מעליית השיעים .הם בפאניקה מאלה שהיו רגילים כביכול לדרוך עליהם אז הם בעלייה.

לסונים יש ממש תחושת חרדה , אובדן ההגמוניה, אובדן השליטה.

הארגונים הסלפים-

שנות ה-70 עליית הסלפיה . ארגונים שמאמצים את דרך הטרור במטרה להפיל משטרים בעולם הערבי.

הארגונים הסלפיים בדילמה מתמשכת במה להתמקד קודם:

* האויב הקרוב- המשטרים הערביים או
* האויב הרחוק- ישראל וארה"ב

הם מבצעים החלטה מודעת להתמקד באויב הקרוב. טרור פנימי במצריים, מלחמת אזרחים נוראית באלג'יריה, סוריה.

דילמה שנייה – השיעים- האם חוטאים שיש להרוגם ?

בכל מקום שהסלפים ניסו להפיל משטרים בכח, אז הם נכשלו. מדוע נכשלו? שהמשטרים הערבים הפיקו את הלקחים מהמהפכה באיראן ( הפעלת כח וגם יצירת קואליציה נגד הסלפים). הטעות הגורלית של הסלפים שתקפו תיירים גרמניים במצריים. מצריים מדינה שמתפרנסת על תיירות. אז לו היה עניין לציבור המצרי שהסלפים ינצחו כי אז בעייתי כי מצריים מתפרנסת מתיירות. אלג'יריה- התחילו לרצוח כ-200 נשים משכילות ונשים שמתלבשות מערבי, רצחו אנשים שעבדו במדינה, אנשים שהשתמשו בשירותי המדינה, עושים גם פשיטות על אוטובוסים , ילדים ועוד- התוצאה היתה שהציבור העדיף את המשטר על המטורפים הסלפים. כשלון הסלפים להקים משטרים ערביים הוביל את בן לאדן שיש להתמודד עם האויב הרחוק.

הפתרון לסלק את ארה"ב מהמזה"ת.

בן לאדן אינו מתמקד בשיעה. רואה בהם חוטאים אך דוחה את המאבק בהם לשלב מאוחר יותר אלא שהפלישה האמירקאית לעירק נותנת לאל-קאעידה את האפשרות להתבסס בעירק.

הסלפים מתחילים להתמקד באמריקאים ולא בשיעים

גם באל-קאעידה יש גישות שונות באיזה אויב להתמקד קודם.

שיתחיל האביב הערבי יתחיל הקרע בין האל-קאעידה לדעאש. דעאש רואה בשיעה אויב מס' 1 . לתפיסתם, השיעים אפילו יותר גרועים מהשיעים. מדוע? כי השיעים מסתירים זאת שהם מתועבים. היהודים אינם מסתירים זאת, וגם לא מנסים להמיר דת של אחרים ליהדות אלא להיפך- מקשים על המרת דת ליהודים. השיעים כן מנסים להמיר דת של אחרים לשיעים.

בנוסף, אל-קאעידה – כל ארגון ישחרר את השטח שלו, ויקים חליפה בשטח שלו, ואז בסוף כולם יתאחדו. אצל השיעים- קודם להקים חליפה.

השיעים יותר מלוכדים. הסונים מפוצלים. הסונים אינם פועלים כגוש אחד.

לשיעים יש הנהגה ברורה- איראן. אצל הסונים יש פיצול טוטאלי

לגוש השיעי יש מטרות יותר ריאליסטיות אין להם יומרות לכבוש את העולם הערבי. לסונים אין אסטרטגיה ברורה וגם שאיפות יותר מידי לא ריאליות.

תמיכת המעצמות- רוסיה מתנגדת לסלפים. מול העמדה הרוסית הנחרצת לטובת אסאד ואיראן מול הזיגזוג של ארה"ב.