

B

B

|  |
| --- |
| **KERTAS KERJA INDIVIDU 2**   * **KOD MODUL : MPU3112** * **NAMA MODUL : HUBUNGAN ETNIK** * **SEMESTER : SEMESTER MUSIM LURUH (AUTUMN)** * **TAJUK : KEPENTINGAN ZAMAN KESULTANAN**   **MELAYU MELAKA SEBAGAI PUSAT**  **PLURALITI MASYARAKAT DI RANTAU ALAM**  **MELAYU**   * **NAMA PENSYARA : PUAN AHMAD FADZILAH** |

|  |
| --- |
| * **NAMA PELAJAR ：DEREK CHEEN XIN HEE** * **NOMBOR ID : 20317350** |

* **PENGESAHAN PENULISAN S**
* Saya mengakui bahawa semua kerja penulisan yang dinyatakan di dalam kertas kerja ini adalah atas usaha saya sendiri (kecuali diakui dalam teks). Semua sumber yang dipetik telah diakui melalui rujukan.
* **Tandatangan Pelajar: *DEREK CHEEN XIN HEE*\_\_\_\_\_\_ a**

|  |
| --- |
| * **KOMEN PENSYARAH/MARKAH** |

**\**PERINGATAN*: (1) PENULISAN KERTAS KERJA TANPA *CITATION* AKAN DITOLAK 5 MARKAH. (2) PENGHANTARAN KERTAS KERJA TANPA DISERTAKAN LAPORAN INDEKS KESAMAAN AKAN DITOLAK 5 MARKAH. (3) KELEWATAN PENGHANTARAN TUGASAN/KERTAS KERJA AKAN DITOLAK 5 MARKAH SEHARI.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRITERIA PENILAIAN** | **JUMLAH MARKAH** | **MARKAH PELAJAR** |
| MUKA HADAPAN | **1** |  |
| JADUAL KANDUNGAN | 1 |  |
| PENGENALAN | 2 |  |
| KANDUNGAN | **10** |  |
| KESIMPULAN | 2 |  |
| RUJUKAN | 2 |  |
| LAMPIRAN | 2 |  |
| **JUMLAH** | 20 |  |

**JADUAL ISI KANDUNGAN**

1.0 Pengenalan

1.1 Latar Belakang Zaman Kesultanan Melayu Melaka

1.2 Maksud pluraliti

2.0 Isi kandungan

2.1 Kedudukan geografi Melaka

2.2 Sistem pentadbiran pelabuhan Melaka

2.3 Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka

2.4 Pemimpin-pemimpin yang bijak

3.0 Kesimpulan

4.0 Rujukan

5.0 Lampiran

**PENGENALAN**

Sebelum kita menyelami ke dalam topik ini, biarlah kita memahami dahulu latar belakang zaman Kesultanan Melayu Melaka. (Anon., 2014) Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kesultanan Melayu yang terawal dan tertua di Tanah Melayu. Kerajaan ini diasaskan oleh seorang putera yang berasal dari Palembang, Sumatera. Nama putera tersebut ialah Parameswara.

Kesultanan Melayu Melaka bermula sebagai sebuah perkambungan nelayan yang sangat kecil sahaja. Penduduk pada masa itu terdiri terutamanya daripada Orang Laut dan Orang Selat. Penduduk tempatan pada ketika itu menyara kehidupan harian dengan berdagang secara kecil-kecilan dan menangkap ikan. Walau bagaimanapun, kedudukan geografi Melaka yang sangat strategik dari segi perdagangan telah menyumbang kepada perkembangan dan kemajuan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan yang terkemuka di peringkat antarabangsa.

Zaman Kesultanan Melayu Melaka ini berterusan selama lebih daripada satu abad, iaitu dari tahun 1402 ke tahun 1511, sebelum Melaka ditewas dan dijajah oleh Portugis. Namun begitu, zaman Kesultanan Melayu Melaka telah memainkan peranan yang penting dalam membentuk Melaka sebagai sebuah pusat masyarakat pluraliti di rantau alam Melayu.

Istilah pluraliti itu membawa maksud masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa ataupun etnik dalam alam Melayu sebelum kedatangan kuasa-kuasa asing yang menjajah Tanah Melayu, terutamanya penjajah dari Eropah. Pluraliti ini dibentuk melalui proses semula jadi, iaitu tanpa sebarang rancangan pemaksaan. Sekarang, biarlah kita membincangkan tentang kepentingan zaman Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah pusat masyarakat pelbagai etnik di rantau alam Melayu.

**ISI KANDUNGAN**

Pertama sekali, Melaka merupakan salah sebuah pusat perdagangan yang terpenting masa zaman itu disebabkan kedudukan geografinya yang amat strategik. (GHANI, 2018) Melaka terletak di tengah-tengah jalan perdagangan utama di antara dua negara yang besar, iaitu negara India dengan negara Cina. Selain itu, pelabuhan Melaka ini juga terlindungi daripada tiupan angin monsun barat daya kerana dihalang oleh Pulau Sumatera. Oleh sebab-sebab tersebut, ramai pedagang membawa barangan niaga dari negara masing-masing untuk dipasarkan di Melaka sementara menunggu musim monsun untuk berakhir. Selepas itu, mereka akan tinggal dan pergi ke tempat yang lain untuk berdagang lagi. Dalam jangka masa tersebut, terdapat sebahagian pedagang memilih untuk meninggal di Melaka secara kekal. Golongan tersebut kemudian menjalin hubungan yang mesra dengan penduduk tempatan yang berkaum lainan sehingga berkhawin dengan penduduk tempatan di Melaka. Impaknya, masyarakat majmuk mula dilahirkan. Ini merupakan faktor terpenting yang menjadi Melaka sebagai sebuah pusat pluraliti masyarakat di rantau Alam Melayu.

Di samping itu, para pedagang juga berminat untuk menjalankan perdagangan di pelabuhan Melaka kerana Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sebuah sistem pentadbiran pelabuhan yang cekap. Contohnya, perlantikan jawatan Syahbandar di Melaka untuk menguruskan hal-hal pelabuhan serta melicinkan proses urusan perdagangan di pelabuhan Melaka. Terdapat juga perlantikan Laksamana dan Orang-Orang Laut yang berperanan untuk menjaga keselamatan para pedagang yang ingin berdagang di Melaka daripada ancaman lanun-lanun di Selat Melaka. Dengan ini, kita boleh lihat bahawa, pemerintah-pemerintah pada zaman tersebut amat menjamin keselamatan nyawa dan harta benda para palanggang dan penduduk tempatan. Lebih-lebih lagi, pelbagai kemudahan juga telah disediakan di pelabuhan Melaka kepada para pedagang seperti gudang, tempat tinggal, perkhidmatan membaiki kapal dan kemudahan bekalan minuman dan makanan. Penggunaan sistem mata wang di Melaka juga telah membolehkan urusan perdagangan dijalankan dengan lebih lancar dan efektif. Dengan adanya sistem pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap ini, Melaka berjaya menarik lagi perhatian dan minat para pedagang untuk menjalankan perdagangan di Melaka. Melaka boleh dikatakan sebagai tempat pertemuan para pedagang yang datang dari seluruh dunia sehingga Melaka digelar sebagai “The Venice of the East”. Kedatangan pedagang yang ramai ini, secara langsungnya juga telah membawa masuk budaya-budaya asing ke dalam Melaka. Penduduk-penduduk tempatan pun mula menerima amalan dan adat resam pendatang asing tersebut.

Seterusnya, masyarakat plural wujud di Melaka juga hasil daripada politik yang stabil dan sistem pemerintahan yang adil. (HUSSEN, 2019) Pelaksanaan Undang-Undang Laut Melaka serta Hukum Kanun Melaka yang berteraskan agama Islam memainkan peranan yang sangat signifikan di dalam konteks ini. Sebenarnya, Agama Islam telah berkembang di Melaka bermula sejak awal abad ke-15 apabila seorang Sultan Melaka, Megat Iskandar Shah memeluk agama Islam. (Omar, 2009) Sistem urusan pentadbiran berteraskan Islam telah menggalakkan pedagang-pedagang Islam dari negara Arab dan juga Indua untuk berdagang di Melaka. Di samping menjalankan perdagangan, mereka turut menjalankan kegiatan dakwah serta mengajar pelbagai bidang ilmu pengetahuan di Melaka. Ada juga ramai pedagang Islam yang berkahwin dengan penduduk tempatan. Oleh sebab itu, agama Islam telah disebar dan sebahagian besar rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Akibat penyebaran berbagai-bagai agama dan budaya oleh para pedagang di Melaka, Melaka telah menjadi sebuah kerajaan di mana masyarakat majmuk lahir.

Lain daripada itu, pemimpin-pemimpin pada zaman tersebut amat menjaga keharmonian di antara kaum. (Anon., 2012) Mereka bersikap diplomasi dan sentiasa berfikiran terbuka. Misalnya, pegawai-pegawai di dalam istana Melaka terdiri daripada campuran orang-orang Melayu tempatan dengan bangsa-bangsa asing yang datang berdagang di Melaka seperti kaum India dan Cina. Hal ini penting kerana, dengan mempunyai wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin yang terdiri daripada pelbagai kaum, kedudukan dan hak-hak sama ada penduduk-penduduk tempatan atau pedagang-pedagang asing yang menetap di Melaka dapat dijamin. Keputusan yang dibuat oleh kerajaan akan lebih adil dan tidak berat sebelah. Tambahan pula, pemerintah pada zaman itu yang bersikap terbuka juga menerima kehadiran para pedagang dari mana-mana tempat sahaja tanpa syarat-syarat yang menyulitkan. (Solahuddin Abdul Hamid, 2019) Ini telah membolehkan ramai pedagang dari negara Arab, Cina, India dan sebagainya untuk berdagang di Melaka dan berasimilasi serta berakomodasi dengan penduduk tempatan sehingga melahirkan kategori masyarakat yang tidak pernah wujud sebelumya, contohnya keturunan masyarakat Baba Nyonya dan Mamak. Terdapat juga perkahwinan campur yang berkalu di kalangan Raja-Raja Melaka apabila Raja-Raja Melaka berkahwin dengan anak-anak pemerintah Cina untuk membuat hubungan diplomatik dengan negara Cina. Ini lagi manggalakkan pedagang Cina untuk berdagang di Melaka. Natijahnya, keadaan ini telah menjadi Melaka sebagai sebuah pusat pluraliti masyarakat di rantau Alam Melayu. Masyarakat pelbagai etnik yang telah dilahirkan di Melaka hidup bersama-sama secara aman dan harmoni.

**KESIMPULAN**

Kesimpulannya, zaman Kesultanan Melayu Melaka memang merupakan sebuah pusat masyarakat pluraliti yang penting di rantau Alam Melayu. Pemimpin-pemimpin yang berpandangan jauh telah berjaya menjadi Melaka sebagai sebuah kerajaan dan pusat perdagangan yang maju. Zaman tersebut memainkan peranan yang amat terpenting dalam menyediakan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum dan bangsa. Dalam Zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita dapat lihat bahawa tiada kes-kes konflik besar yang berlaku di kalangan masyarakat walaupun masyarakat pada ketika itu terdiri bukan sahaja daripada penduduk-penduduk tempatan, tetapi juga pendatang asing yang menetap secara kekal di Melaka. Sikap terbuka pemimpin dan masyarakat Kesultanan Melayu Melaka haruslah kita mempelajari dan melaksanakan dalam kehidupan harian supaya negara yang aman, stabil dan adil dapat diwujudkan.

**RUJUKAN**

Anon., 2012. *Masyarakat Pluralistik Alam Melayu.* [Online]   
Available at: http://hubunganetnik-ipgkpi.blogspot.com/2012/07/masyarakat-pluralistik-alam-melayu.html  
[Accessed 14 November 2020].

Anon., 2014. *Zaman Kesultanan Melayu Melaka.* [Online]   
Available at: http://zamankesultananmelayu.blogspot.com/   
[Accessed 14 November 2020].

GHANI, M. F., 2018. *Kesultanan Melaka: Pusat Perdagangan dan Dakwah,* Perlis: Pusat Penyelidikan PAS.

HUSSEN, N. I. B. M., 2019. *HUKUM KANUN MELAKA DAN HUKUM LAUT MELAKA.* [Online]   
Available at: https://fabulousness00.blogspot.com/2019/01/hukum-kanun-melaka-dan-hukum-laut-melaka.html  
[Accessed 14 November 2020].

Omar, R., 2009. *Pluraliti budaya dan etnik di alam Melayu zaman awal.* 1 ed. Skudai: UTM Press.

Solahuddin Abdul Hamid, 2019. *Hubungan Etnik.* 1 ed. Kedah: UUM Press.

**LAMPIRAN**

Kita semua sedar bahawa, di mana ada manusia di situlah pluraliti akan berlaku. Setiap manusia mempunyai latar belakang yang tidak sama walaupun mereka hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat, apatah lagi masyarakat yang berasal dari negara asing. Manusia merupakan haiwan sosial, kita sering berintaraksi antara satu sama lain dan saling bergantung antara satu sama lain sepanjang kehidupan. Oleh itu, ia tidak menghairankan bahawa proses pluraliti berlaku di zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila ramai pedagang asing datang menjalankan perdagangan di Melaka.