Adaptasi Pesisiran Pantai Masyarakat Hoabinhian di Malaysia Barat: Satu Catatan Ringkas

oleh
AHMAD HAKIMI KHAIRUDDIN*

Abstrak

Sarjana prasejarah seperti Bellwood dan Higham berpendapat bahawa masyarakat lampau pada zaman Hoabinhian mempunyai dua bentuk pengubahsuaian umum kepada alam persekitaran, iaitu pengubahsuaian (adaptation) kepada kawasan pedalaman dan pengubahsuaian kepada kawasan persisiran pantai. Kertas ini menjurus kepada perbincangan tentang bentuk pengubahsuaian terhadap kawasan persisiran pantai. Maklumat dalam bidang arkeologi yang telah dikumpul berkenaan pengubahsuaian ini amat berkurangan mungkin kerana kesukaran menemui tapak bersifat terbuka (open sites) yang terpelihara daripada ancaman-ancaman cuaca khatulistiwa. Sedikit maklumat yang telah diketahui menentuk gambaran bahawa masyarakat Hoabinhian yang terlibat dalam pengubahsuaian kepada kawasan persisiran pantai mungkin menumpukan perhatian kepada persekitaran kawasan paya bakau yang mempunyai pelbagai sumber makakan. Pengubahsuaian sedemikian boleh dikatakan agak menguntungkan sehingga kesan-kesan cara kehidupan ini boleh ditilah dalam zaman-zaman seterusnya iaitu zaman neolitik, zaman gangsa dan zaman proto-sejarah. Kajian lanjut perlu ditumpukan untuk membentuk satu gambaran yang lebih lengkap.

* Pensyarah di Jabatan Sosio-Budaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
Pengenalan


Pengubahsuaian Terhadap Kawasan Pesisiran Pantai


Pengubahsuaian cara kehidupan kepada kawasan pesisiran pantai pada zaman Hoabinhian di Malaysia Barat pula selalunya dikaikan dengan tapak-tapak timbunan kerang, sebagai contoh Guar Kepah (sila lihat Ahmad Hakimi 2008b,1994; Callenfels 1935, 1936b; Evans 1930; Tweedie 1953) dan (Felcra) Seberang Perak (sila lihat Adi 1983; Ahmad Hakimi 1991). Kedua-dua tapak ini dianggarkan telah

didiami manusia waktu paras lautnya hampir sama dengan paras laut pada hari ini, iaitu sekitar 8,000 tahun dahulu (Bellwood 1997).


Selain daripada maklumat yang dinyatakan di atas, pemahaman kita tentang pengubhausan terhadap kawasan pesisiran pantai adalah amat terbatas. Keadaan ini diakibatkan oleh kerana kesukaran untuk menemukan tapak-tapak sedemikian menambah kepada masalah kekurangan penyelidikan yang dapat dilakukan terhadap tapak-tapak tersebut.

Penulis berpendapat bahawa jika kita hanya menumpukan perhatian kepada maklumat-maklumat arkeologi pada zaman Hoabinhian yang sedia ada, kita tidak mampu untuk membentuk satu gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan masyarakat Hoabinhian yang menjurus kepada kegiatan ekonomi di kawasan pesisiran pantai. Oleh kerana kita tidak mampu untuk rekonstruksi kehidupan Hoabinhian yang lebih lengkap berdasarkan maklumat arkeologi zaman Hoabinhian yang sedia ada, penulis juga berpendapat bahawa kita perlu melihat maklumat arkeologi yang sedia ada untuk zaman-zaman seterusnya, terutamanya zaman Neolitik. Andaian yang penting dalam pembentukan gambaran ini berdasarkan kepada maklumat arkeologi zaman-zaman seterusnya adalah bahawa terdapat satu kesinambungan di antara kehidupan masyarakat-masyarakat zaman Hoabinhian dan zaman-zaman seterusnya (sila lihat perbincangan tentang kesinambungan ini dalam Ahmad Hakimi 2009, 2008a, 2008b).

**Tapak-Tapak Neolitik di Kawasan Pesisiran Pantai**

Mines hanya dipaparkan sebagai maklumat dan tidak dibincangkan selanjutnya dalam kertas ini.


Gambaran Ringkas Adaptsi Pesisiran Pantai

Maklumat hasil penyelidikan arkeologi yang begitu sedikit sekali yang telah dipaparkan di atas ini sebenarnya merupakan maklumat yang tidak mencukupi untuk kita membentuk satu gambaran terhadap cara kehidupan masyarakat Hoabinhian yang menuruni kepada pengubahsuaian terhadap kawasan pesisiran pantai. Sungguhpun demikian, maklumat yang sedikit ini boleh kita gunakan untuk menunjukkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita tidak ketahui tentang cara kehidupan tersebut.


Kita perlu mengambil perhatian bahawa rumah yang mungkin didirikan pada zaman Hoabinhian, terutamanya di Guar Kepah, merupakan rumah yang sementara
dan bukannya petempatan berterusan, jika kita berpegang kepada andaiain awal bahawa masyarakat Hoabinhian mengamalkan cara kehidupan berpindah-randah. Perkara ini boleh dikaji dengan lebih lanjut.

Perkara yang ketiga tentang masyarakat Hoabinhian yang mempunyai adapatasi pesisiran pantai adalah bahawa mereka mungkin sudah mula membentuk perkampungan-perkampungan sementara. Kewujudan tiga timbunan kerang yang besar di Guar Kepah dan juga kesan-kesan beberapa rumah atas air di sana mencadangkan keadaan sedemikian. Perkara ini menyukarkan tafsiran kita terhadap masyarakat Hoabinhian yang dianggap berpindah-randah, dan pada waktu yang sama, mempersoalkan tafsiran kita tentang petempatan yang hanya muncul pada zaman Neolitik.

Perkara terakhir yang boleh kita nyatakan tentang masyarakat Hoabinhian di kawasan pesisiran pantai adalah bahawa kegiatan ekonomi mereka menurut kepada pengumpulan makanan air payau (muara sungai dan paya bakau atau brekish) dan juga air masin (laut). Ini merupakan satu pengubahsuaian yang agak penting, sungguhpun ianya tidaklah kelihatan begitu besar. Makanan yang terdapat di kawasan muara sungai dan paya bakau agak berbeza daripada makanan yang terdapat di kawasan pedalaman. Sesuatu kumpulan manusia yang baru datang ke sesuatu kawasan selalunya menghadapi masalah untuk menggunakan makanan yang sedia ada di dalam ekologi tersebut oleh kerana mereka tidak mengetahui apa yang boleh dimakan atau digunakan dan apa yang tidak. Kemunculan adaptasi pesisiran pantai oleh masyarakat Hoabinhian ini mencadangkan bahawa ianya mungkin telah mengambil masa yang agak lama dalam pembentukannya.

Kesimpulan dan Penutup

Kertas ini merupakan satu catatan ringkas tentang pengetahuan kita tentang masyarakat Hoabinhian yang menurut kepada adaptasi kawasan pesisiran pantai. Terdapat banyak kekurangan dalam ilmu pengetahuan kita tentang perkara ini. Sungguhpun demikian, penulis telah cuba untuk menggariskan beberapa perkara asas yang kita ketahui tentang adaptasi ini dengan harapan bahawa kajian-kajian lanjut boleh dilakukan pada masa yang akan datang untuk menambah kepada apa yang kita ketahui pada hari ini.

Bibliografi


1994, Tapak Prasejarah Gua Kepah – Satu Catatan, Jurnal Arkeologi Malaysia 7: 76-84.

1991, A Review of the Material Culture of the Pre-Metallic Prehistoric Peoples of West Malaysia. Tesis M.A. yang tidak diterbitkan, Wichita State University, Wichita, Kansas.


