## مزارى ومبارزهُوىى در جبرهُعّعدالتخواهـى



شريعتى، اصحاب زر و زور و تزوير كه هميشه شانهبهشانهُ همديگر حركت كردهاند و در چاپֶيدن خلق الله دستبهدست همر دادهاند، در تلاش اين بودهاند كه قدرتشان را حفظ كنند و رفاه، آرامش خاطر، خوشبري راحتىشان را به قيمت بيگارى كشيدن از ديگران تأمين كنند. به اين ترتيب، همان اندازه كه در دنيا ظلمو وبى عدالتى ونى، نابرابرى و

 يا بيشتر و كمتر از آن ظلمستيزى و برابرى طلبى، آزادى خخواهى و طغيان گرى، و و عدالتخواهیى ومقاومتوجود داشتهاند. اگر يك سوى سكهُ تاريخ بشريت را ظلم و

 كرده است، سوى ديگً اين سكه را مبارزه با بيدادگرى و ظلمرييشگى، ايستادگى و و المى طغيانگرى، عدالتخواهیى و ظلمستيزى خوشآيندوتحمل پذير كردهاند. اگر در كوچها
 تاريخ افغانستان سرى بزنيهم و در هواى
 ديوارهاى رنگَباخته و نيمبندى كه در كنار

تاريخ همواره نبرد حق وباطل، ظالم و مظلوم و قدرتمند و كمزور بوده است. قدرتمندانى كه بر تداوم قدرت و سلطهُشان تأكيد كردهاند و كمزورانى كه بر رهايى از زير يوغ استثمارگران و قدرت آمندان پاى فشردهاند. اينها همواره آهنگ آزادیى سر دادهاند و آنها هميشه بانگ اربابى كشيدهاند. اينها بر نابرابرى و بـى تبعيض نه گفتهاند و آن ها هم انمواره بر نابرابرى و اربابى تأكيد كردهاند. دستهى اول همواره حقوق انسانى ديگران را نفى كردهاند و
 انسانىشان بودهاند. آنهايى كه در جبهـهُ حق مبارزه كردهاند، همواره در تلاش اين بودهاند كه انسانيت را از دام خود ددمنشى نجات دهند و وحشیى خودبرترنگرى را طرد كنند و وبه جاى آى آنها كرامت انسانى را ارج نهنـد. آزادى ور و برابرى انسانهاداعيأشانبودها اندوبرادرى انسانها خواستهىشان. آنها همان اندازه در زندگى

 انديشه بهرهمند باشند كه زورمندان وزير وراران بهرهمندند. از ديگر سو، به تعبير زندهياد

| شهيد وحدت ملى، استاد عبدالعلى مزارى يكى از همان ققنوسهايرايى استى كه از دل خاكستر تاريخ دردآور قوم هزاره سر برآرورد، قد كشيد و باعمل و شعار واحد، باتماميتخوراهان زمانش مبارزه كرد. |  <br>  <br>  <br>  <br>  كـردن و آواره كـردن آن هــا شمشـير از نيا <br>  گرفتـن و فروختـن دختـر و پ پــر ايـن قـوم <br>  <br>  <br>  ملـى كَنشتـُ تاريخـى قومـش و و شـرايط نابسـامان آن روزگارى را كـه خـود در در آن مىزيستأ، خـوب درك كـرده بـود. دريافتـه <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  مردمـش پـس از آن سـركوب و آوارگى و بعد از <br>  كتمـان هويت زدهانـد تـا بتوانـنـد در <br>  سرمائُشان باشــند؛ كارى كـه بازهمه ميسـر <br>  <br>  بيشـتر مىكنـد و بـر محروميـت آنـهـا <br>  <br>  <br>  <br>  زخمهــا نيـز افـزوده مى شــد. مـزارى بـراى <br>  <br>  <br>  <br>  مايئ شـرمو وننگ شـده بود، تبديـل به افتخار كرد و گفت: "احالا درست است كه ما در اينجا | خانههاى جديد ايستادهاند، از استخوانههاى <br>  آنجا مىتوان نشانههاى دركيرى هانياى اين دور جبهه را پيدا كرد. مىتوان غالب شدن تروره اول(زورمندان و سلطهدَران) و مغلوب شدن گروه دوم(ستمصيدكان) را دانئن انست. از <br>  و انگِ غريبگى را پيدا كرد و فهميد كه <br>  غمانگيزى گرفتار آمدهاند. خانده آنهاى سوختهو درختان بىبرگ و بار آن حوالى همه گواه <br>  اين وضع، مىتوان فهميد كه در بر مردم آنجا <br>  وقوعيبيستهاند. <br> شهيد وحدت ملى، استاد عبدالعلى <br>  دل خاكستر تاريخ دردآور قوم هزاره سر برآورد، قد كشيد و با عمل و شعار واحده، با <br>  راستاى نهادينه شدن صلح و وحدت ملى، فرهنگگ تساهل و تسامحّ، برابرى مليتهايلى \|فغانستان، همديخريذيرى، سرانجام نفى <br>  زيادهطلبى، خودخواهى و خودبينى مبارزه كرد. او جنگ را راه راه حل نمىدانست و دشمنى اقوام افغانستان را تباهكننده و فاجعهبار مى خواند. سخنانى كه اكنون بايد به خط زرين نتاشت و و با سر و جان آنها آنا را <br>  تنها با برادرى مىتوانند در اين سرزمين زندگى كنند. <br> تالاشهـا، دستآوردها و درسهـایى شـهيد وحدت ملى، اسـتاد عبدالعلى مزارى <br>  <br> دستهبندى كرد: <br> الف. قومى (براى هزارمهاها)؛ <br> ب. فراقومى(براى مردم افغانستان). <br> ا. آن چه مزارى براى هزارهها انجام داد <br> نخسـت. استاد شـهيد عبدالعلـى مـزارى، |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | $1 \Delta \Delta \overline{\bar{~}}$ |

اتحـاد ميانقومـى در بيـن خـود هزارههــا
 واحــد بـراى تحقق ايـن آرزوها مبـارزه كنـند． شـهيد مـزارى دريافتـه بـود كـهـ مبـارزه كتلههـاى كوچــى در صفـوف مسـتـقل و و






 بر تداوم مبارزهاش استادگى كند．
سـوم．فرهنگـسـازی، تلاشـى ديگَرى




 و تحصيـل، انتشار مجلهمـاى مختـلـفـ،
 دوران، مكتـوب كردن آثار نامكتوب، بازنـــــر
 بـه كمـى همكارانشان از جمانـانـهُ ايـن تلاشهاينـد．بنابرايـن، جـنـب آدمهـا تحصيلكرده و آكاه بـر محـور ا（حزب وحـدت）،، تشـويق بـه فراگيـرى دانـش و و


استادمزارى را تشكيل مىداداد．
 عنـوان كتلـــُ عظيمـى كـــهـ بايــد در در تصميمگيرىهــا شــريى باشـــند، كار


 دشـمنان تاريكانديـش و سـيـياهدل او، او را را



 براى تحقق آنها مبارزه كرد．

كارى نكرديم، جايى را نترَرفتيم، حكومت تشكيل نداديم؛ ولى با مقاومت، با بركت جهاد، با فداكارى مردم خود، يك عزي هويت پيدا كرديم و آن عزت اين است كه مى گوييم：ما يكى از اقنى اقوام افنانستان


 ما همر مسلمان هستيم و و به اسانام فخر
 مى كنند، ما هم يك نزياد هستيم آنيم و به نرّاد خود فخر مى كنيم؛ در هر صورتش ما ما در اين





 مى گَفت：ا（اگـر آنهــا بـه نزادشانـان فخـر




 يكـى همـان كسـى بـود كـهـ ايـن مبـارزه و و


 حق خواهـى و عدالتطلبى را اـرورش ان داد و و
 كَفت：（مـا عاشـق قيافـئ هيجّكسـى نيستيم؛ حقـوق ملـت خـود رامى خواهيم． هركـس ايـن حقـوق رابـراى ملـت مـا قائـل
 99）گويـى مى خواسـت بگويـد كـه قيافـه، انـ،
 سـبـب برتـرى يـا كهتـرى آدمهـا شـوند و حقوق آن ها را زايل كنـند．

 تحقـق نمىيابنـد مگـر اينــــــه انسـجام و

## 99

> فرهنعَسازیى، تلاشى ديَرى بود كه استاد مزارى آن را روى دست داشت وري وري همواره بر آن تأكيد مىكرد. تا آنجاير كه دستش
> مىرسيدو امكانات ناچيزى در اختيار داشت، بر اين كار هم موفقيت حاصل كرد.

66






 سادهزيستى و نينباشـــتن ثروت و سرمايه از ويزگىىهـــاى منحصربهفـــــرد شـــهيد


 مال مكنـــت فراهم كنــــد؛ امـــــا اين عمل حقير هرگز در زندگى مـــزارى راه باز نكرد.



 ماندگار استاد شههيد ســــلوكـ و راه هميشـي جاويـــدان او براى همهُ كســــانـى كه خود را را


 "(من براى شــــما مردم تعههد ســــردهام كه



زيست و همان گَونه رفت.

آرى، اشـــاعهُ فرهنـــع؛ هويــت
بخشيدن؛ جرأت و شـــجاعت آرى گَتن؛؛

 كارهايــــى بودند كـــــه مزارى بــــــــــاى قومش انجام داد.

「. آن چֶه مزارى در سطح ملى انجام داد
شـهميد مزارى در سـطح ملى هـم حرفه هاى



 فرداهـاى تاريـخ نيـز ادامـه مىيابنـد. آن

$$
\begin{aligned}
& \text { + } \\
& \text { مردم در تعيين سرنوشتشان؛ } \\
& \text {.D. } \\
& \text { 9. در نظر گرفتن عدالت اجتماعى } \\
& \text { در امر انكشاف مناطق؛ } \\
& \text { شريك كردن زنان به عنوان نصف .V } \\
& \text { پيكرءٔ جامعه در }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كشورى؛ }
\end{aligned}
$$


شــهـيد بـــراى بيـــرون رفـــت از بحـــــران

طر حها و برنامdهاى بنيادى و اساســـــــى اند

مشكلات افغانســـتان به حداقل مـرسنـد و از ســـوى ديگًر قســــمت عمده و اساسى آن آن


 همان حالتـــى باقى ماندهاند كـــــهـ در زمان
 مىتـــوان از سرشــــمارى نفـــــوس، تعديل واحدهاى ادارى، تقسيم عادلانهُ قدرت؛ در نظـــر گرفتـــن عدالـــت اجتماعـا عــــــى در امر





نيز از بين مىروند.

افتخــار (انسانىســازی سياسـت) را نيـز بــه شـهميد مزارى داده مىتوانيهم. شـهميد مزارى بـا عطف و هممگام كـردن كارهاى فرهنـگیى با سياسـت، آن را از خشـكى محـض رهانيــد و
 سياسـتمداران كشـور تعريـف كـرد؛ اين كه

 مىشــود كارهـاى مانـدگًارى نيز كـرد. توجه

ببينـد، آنگاه ديگـر هيـع جنغتى وجـود نخواهد داشت.
دوم. گذاشتن ســـنـگبناى افغانستان
 انحصارگرايانه جنگَيد و براى انحصارگرايان
 قومى بدون همــــارى و همانانـامـــــى اقوام



 و اقوام ســـاكن حضور داشــتـته باشند، در يك فضـــاى عـــارى از بـى عدالتـى، توهين،
 تفاوتى ارزشـــى داشـــتـه باشــــنـند، زندگى كنند. خواســـتهُ مزارى فقيد ايـــنـ بود كه همانگونـــه كـــه دســــت همار همـــــهُ اقـــوام افغانســـتان در دفـــاع از حريم ايـــن آب و خاك شــــريك بـــود، در اعمــــارش نيز بهـ انـا






 راه كارهايى مشــــخصى را پيشنمهاد مى كرد كه اگـــر در وقتــشـش اعمال مىشــــــــندند، از


 شـــهيد مزارى به صورت اساســـــــى اعمال و تطببيـــق شـــوند، بازهــــم كشــــــور از از ميان
 ســـنگزارهاى افراطيـــت و ارتجـــــاع عبور

 مىتوان نام برد: I. . r. r. r.

## 99

طر حها و برنامههايى كه
مزارى شهيد براى بيرين رفت از بحران افغانستان مطرح كرده بود، از يكـ سو طرحها و برنامههاه و اساسىاند كه با تطبيق آن آها بخشى بزرگیى از
مشكلات افغانستان به
حداقل مىرسندو از سوى ديگًر قسمت عمده و و
اساسى آن خواسته ها با با آن كه تا كنون كَامهاى
 برداشته شدهاند؛ امـا بازهم تطبيق نشدهاند و تقريباً به همان حالتى باقى ماندهاند كه در زمان شهميد مزارى مانـي بودند.

66

مبارزءٔ آن ها دســتـتآورد قابل ملاحظهاى


 و جسارت و شجاعت بخشــــيد. آن ها را با به
 كشور برجسته ســـاخت و در سطح ملى،
 مليتهاى اين ســـرزمين مىىانســـت و
 پيشــنـهماد مى کرد. او داعيهُ برابرى اقوام اين كشـــور را داشـــت وبرا


 ســـال پس از شـــهـادتش هنوز همر همان ارزش آن روزش را دارنــــد و بعد از اين نيز
 انديشهها و باورهاى شـــهيد وحدت ملى


 حال درهم شكســـتاندن مزرعههاى سبز انسانيت اســـت، لازم و ضرورى استـ اسر در زمانـــهـى مــــا نيز بايــــد با شــــهيـيد مزارى همصصدا شــــد و بــــر ختم جنــــــــ، برابرى اقــوام و باشـــندگان افغانســتـان، شايستهســـالارى و دانشانــــدوزى، نفـى
 را الگـــــــــــــــــار داد و از او در سياســــت ياد گرفــت كـــه چهاگونــــه كشـــور را از دام هيــولاى وحشـــتناك جنـاك
 تنگگدستى نجات داد.

ويزگگى ایى كه دارند،
مىتوانند زير آن جمع شوند و از ثروت عمومى و امكانانات همگَانى بدون توجه به با باور و منطقه و نزاد از آنها بهرهمندشوند.

66

## 99

براى شهيد مزارى ملت به
 همؤ اقوام و مليت

جــدى اسـتاد مـزارى بــه كارهـاى فرهنـگیى مثال زندهُ اين ويزگگى وى است.

وحدت ملى در افغانســـتان، در شرايطى
 پاىشـــان را از گليـــم قومىشــــان فراتر
 مزارى بـــر مى گردد. براى شــــهيد مزارى




 آنهــــا بهرهمند شـــوند. شـــهـيد مزارى عمــــالا ديوار قومـــى را شكســـتانـده بود و ملــى مىانديشـــيد. شـــهيد مـــزارى ارى پيشرفت افغانســـتان را نيز در اين مىديد كه رهبران و دســتـاندركاران حـنـير انومت از مـــرز قومى عبــــور كنـند و بـــــهـه وادى ملت شــــن يا ملى شدن برســــند. آنگاه است
 دشــــمنان مشـــترك معنا پيدا مى كنـنـد.

 تبعيض و نابرابرى قائل مىشــــود، خائن ملـــى اســـت؛ چنـان كه خــــود مـى گفت:
 دشـــمنى ملتهــــــا حــــرف بزنـــــد، خائن ملى افغانســـتان اســـت.)٪(حيدربيگگى و

 از متن جامعـــهُ دردديده، رنج كشــــيده، ســتممديده و قلعوقمع شــــده برخاســــتـته بــود و بـــراى رهايــى همرتبــاران زجركشـــيدهاش آســتـين شـــجاعت،

 دانــش و قابليــت خـــــــود را بلنــــد برد و اطرافيانـــش را بر كســـب دانش تشــــــويق
 هماهنگـــى كتلههاى پراكنـــــــها الى زد كه

