BAB II
LATARBELAKANG HAJI SULONG

Pengenalan

Haji Sulong¹ atau Haji Muhammad bin Abdul Qadir Muhammad al-Fatani dilahirkan pada tahun 1895 di Kampung Anak Rhu yang terletak dalam bandar Pattani hari ini.² Waktu itu, Patani di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Sharifuddin (1889-1999).

Haji Sulong mempunyai latarbelakang pendidikan Islam yang kuku. Bapa beliau, Haji Abdul Qadir bin Muhammad merupakan cucu kepada ulamá Patani terkenal, Tuan Minal.¹ Ibu beliau pula bernama Ché Aminah atau Ché Thom telah meninggal dunia pada tahun 1907 ketika Haji Sulong berumur 12 tahun.⁴

² Ahmad Fathy al-Fatani, Ulama’ Besar Dari Patani (Bangi : Penerbit UKM, 2001), hlm. 140.
⁴ Ibid, hlm. 68.
Haji Sulong berkahwin dengan Hajjah Khadijah binti Haji Ibrahim semasa melanjutkan pelajaran di Makkah.\(^5\) Perkahwinan beliau bersama isterinya telah dikurniakan 6 anak lelaki dan empat anak perempuan.\(^6\)

**Latarbelakang Pendidikan**


Pada tahun 1903 ketika berusia 8 tahun, Haji Sulong dihantar belajar pelajaran agama Islam di Pondok Haji Abdul Rashid yang terletak di Kampung Bandar dalam daerah Sungai Pandan, Pattani.\(^7\) Beliau telah berguru dengan Tok Guru Wan Musa di pondok tersebut yang lebih dikenali dengan nama Pondok Bandar.\(^8\) Empat tahun kemudian, dalam usia yang muda beliau telah dihantar belajar di Makkah. Apabila berada di sana, Haji Sulong sempat berguru dengan ulama’ terkenal Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Mustafa al-Fatani.\(^9\) Selain terkenal dengan ilmu fiqh, lugahah dan usuluddin beliau turut dikenali kerana ketokohannya dalam bidang politik dan perhubungan

---


\(^6\) Ibid.hlm. 152. Anak-anak beliau mengikut turutan adalah Mahmud, Ahmad, Haji Muhammad Amin, Rogayah, Zainal Abidin, Azizah, Zainab, Zakiah, Muhammad Kamil dan Muhammad Yusuf.

\(^7\) Ibid., hlm. 141.

\(^8\) Ahmad Omar Chapakia, Politik Thai dan Masyarakat Islam, hlm. 94.

Islam.¹⁰ Ulama’ besar ini berpegang dengan konsep bahawa mempelajari ilmu politik adalah fardhu kifayah.¹¹


Seperti ulama’ Nusantara yang lain, Haji Sulong pada mulanya memasuki sebuah sekolah Indonesia yang ulung di Makkah. Sekolah ini ditubuhkan khas untuk para pelajar berbahasa Melayu, ia terletak di dalam kawasan Ka’abah iaitu Kar al-Ulum.¹⁶ Di sini beliau mempelajari ilmu tafsir, hadith, usul fiqh, fiqh dan nahu Arab.¹⁷

¹⁰ Mohd Zaidi Abdullah, “Syaikh Ahmad Al-Fathani”, hlm. 50.
¹¹ Ibid., hlm. 51.
¹² Ahmad Fathi al-Fatani, Ulama’ Besar Dari Patani, hlm. 141.
¹³ Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani, hlm. 51.
¹⁶ Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism, hlm. 147.
¹⁷ Ibid.
Haji Sulong kemudiannya menyertai kumpulan ulamá berketurunan Melayu di Masjid al- Haram di mana beliau menjadi tutor dalam ilmu fiqh berteraskan mazhab Shafi’i pada tahun 1927.\textsuperscript{18} Ketika itulah beliau mula mempelajari idea-idea reformis Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh apabila berkesempatan berkenalan dengan para ulama’ Mesir sekitar 1927-1930.\textsuperscript{19} Sejak itu Haji Sulong berpegang dengan prinsip bahawa kekuatan Islam sebagai kuasa politik adalah salah satu cara mengembalikan kegemilangan Islam.

**Kepulangan Haji Sulong ke Patani**

Tidak dapat dipastikan tarikh atau tahun yang paling tepat berkenaan dengan kepulangan Haji Sulong dari Makkah. Ahmad Fathy al-Fatani menyatakan bahawa beliau pulang ke Patani pada tahun 1924.\textsuperscript{20} Ini disokong oleh Nik Anuar Nik Mahmud dalam bukunya yang membincangkan perjuangan Patani.\textsuperscript{21} Walau bagaimanapun, Mat Rofa Ismail berpendapat bahawa Haji Sulong pulang dari Makkah pada tahun 1926 dan menubuhkan sekolah Madrasah al-Ma‘arif al-Wataniyyah.\textsuperscript{22} Surin Pitsuwan pula berpendapat yang tahun sebenar kepulangan Haji Sulong adalah 1930.\textsuperscript{23} Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa

\textsuperscript{18} Ibid., hlm. 148.

\textsuperscript{19} Ibid.


\textsuperscript{21} Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani*, hlm. 51.

\textsuperscript{22} Mat Rofa Ismail, ‘Khazanah Melayu : Cahaya Keselamatan Haji Sulong Patani’, hlm. 548.

Haji Sulong sebenarnya telah ke Kampuchea terlebih dahulu sebelum kembali ke Patani. Tahun yang dinyatakan adalah sekitar 1914-1918.

Ini dijelaskan seperti berikut:

hal-ehwal perundangan sejak pemerintahan Raja Chulalongkorn telah memusnahkan kesucian agama Islam.\textsuperscript{28} Walau bagaimanapun, beliau bersetuju bahawa kerjasama politik antara kerajaan Thai dan kepimpinan Islam tempatan adalah perlu namun perlu dilakukan secara berhati-hati. Sebagai contoh kerjasama dengan pihak Thai, Haji Sulong pernah memainkan peranan aktif dalam kempen salah seorang rakan beliau yang beragama Buddha untuk pemilihan ke Parlimen pada tahun 1948. Ini berlaku dalam keadaan ahli-ahli politik Patani telah menolak sistem paritalmen Thai.\textsuperscript{29}

Pada peringkat awal, Haji Sulong mempunyai hubungan yang rapat dengan pegawai-pegawai Thai di wilayah-wilayah selatan. Walaupun dibormati oleh para pegawai ini, beliau tetap menolak untuk terlibat dalam pengstrukturan semula dan interpretasi perundangan Shari‘ah yang dilaksanakan oleh kerajaan Thai. Pada pemikiran Haji Sulong, hal-ehwal berkaitan dengan agama Islam perlu berada di tangan orang-orang Islam sendiri. Ini selaras dengan misi beliau untuk meningkatkan syiar Islam dan mengembalikan semula Islam di kedudukan yang sepatutnya lantas menghapuskan bid‘ah.\textsuperscript{30}

Haji Sulong merupakan pelopor kepada konsep mengajar agama Islam dengan cara pergi ke kampung-kampung dalam menyampaikan ilmu.\textsuperscript{31} Ini jelas berbeza dengan cara lama di mana mereka yang pulang dari Makkah akan membuka pusat pengajian pondok.

\textsuperscript{28} Ibid., hlm. 149.

\textsuperscript{29} Ibid.

\textsuperscript{30} Ibid.

Ab. Hamid Ab. Rahman menulis berkenaan tradisi membuka pondok:

"Penyampaian hukum-hukum Islam adalah sangat terhad kepada murid-murid di pondok sabaha dan tidak kepada masyarakat awam. Mereka tidak memberi pengajaran yang sepaturinya kepada masyarakat menyebabkan orang ramai masih mempercayai dan mengamalkan perkara yang bid’ah."  

Haji Sulong dengan lantang membidas segelintir golongan ulama’ pondok yang bagi beliau lebih sibuk mencari kemewahan peribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Kritikan pedas beliau telah menimbulkan rasa tidak puas hati golongan tersebut. Ini kerana, pengaruh Haji Sulong yang begitu luas telah membawa kepada perubahan persepsi masyarakat tempatan kepada golongan ulama’ berfikiran tradisional. Konsep yang dibawa beliau telah mendapat sambutan yang baik. Ini kerana cara perlaksanaan pengajarananya membolehkan para pelajar benar-benar memahami segala apa yang mereka pelajari.


---

32 Ibid.
31 Ibid., hlm. 80.
34 Ibid., hlm. 87.
35 Ibid., hlm. 88.
berpendapat wang zakat sepatutnya digunakan atau diagihkan kepada golongan yang layak menerima. Ini termasuk untuk tujuan pembangunan dan penyediaan kemudahan asas bagi yang memerlukan.  

---

**Haji Sulong dan Gugusan Cahaya Keselamatan**

Terdapat tiga buah buku hasil penulisan Haji Sulong dalam bidang pendidikan yang telah diterbitkan.  


---

36 Ibid.

37 Terdapat juga hasil penulisan beliau yang tidak diterbitkan dan ada juga dokumen-dokumen ilmiah hasil nukilan Haji Sulong yang telah hilang.


40 Aspek ini akan dibincangkan dengan mendalam Bab IV dan V.

41 Mat Rofa Ismail, “Khazanah Melayu”, hlm. 548.
Ini ditukarkan beliau dalam mukadimah buku tersebut:

"Patut benar tiap-tiap seorang daripada anak bangsa kita bahawa menyampaikan ini gugusan Cahaya Keselamatan supaya boleh buat peringatan kepada anak buahnya yang kemudian hari kerna ialah setengah daripada tarikh anak bangsa kita serta boleh mengambil faedah akan asin yang ada padanya kepada Dar al-Na‘im dengan kurnia Tuhan al-Rauf al-Rahim."  


"... supaya boleh jadi pertaruhan bagi diri saya sendiri serta mencadangkan kepada anak-anak saya dan zuriat saya boleh beramal mana-mana wirid dan doa yang dibentangkan dalam buku ini, ... maka minta Allah Ta‘ala memberi taufik kepada saya dan kepada anak-anak saya dan zuriat saya dan muslimin semuanya pada mengamalkan mana-mana amalan yang ada di dalam buku ini dengan berkekalahan

---

42 Ibid., hlm. 550.
43 Ahmad Fathy al-Fatani, Ulama’ Besar Dari Patani, hlm. 154.
44 Ibid. Peristiwa penangkapan Haji Sulong akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bab-bab selepas ini.
selama-lamanya supaya boleh menjadi bekal daripada masa sekarang hingga sampai kepada penghabisan hari."  


---
