

## شهیيدمزارى <br> و وحدت ملى در افغانستان

نيسـت. اين مفهوم در مقدمهٔ قانون اساسـى جديد افغانسـتـان نيـز بـه كار رفتـه اسـت و يكـى از دلايـل و عوامـل تصويـب ايـن



 وحـدت ملى، بايسـتـى اين وازگان را تعريـف كرد. از از اين مفاهيم
 اشاره صورت مىگيرد.

 اسـتقلال، ســازمان دادهانــد. بــه نظـر اسـتالين، مليـت

 گرفتهاند (عالم،
ملت يک پديدهٔ تاريخى است كه در واقع از وحدت مليتها شكل گرفته است. دانشمندان چون هانس كاهن ارنـ، ارنست
 و استالين همه به اين نظرند كه ملت پريدريده تاريخى و

 - IV^9) جوامع بردهدارى و فئودالى، در دوره عصر جديد الـي

 بزرگ انسانى تعريف كرد كه عامل پيوند آن يكى فرهنگت و آكاهیى

 مىدهـد. نخبـعان و كارگَزاران سياسـى، انديشـمندان و روشـنفكران، فرهنگیيـان و فعـالان اجتماعـى و فرهنگـى و
 امنيـت، پيشـرفت و ترقى، تحـركـ و پويايی در جامعــه واقفاند.
 بر خوردار اســت؛ اما بررسـى تاريخ چنـد ســدهُ اخير افغانسـتـان








شهيد وحدت ملى شد.
مفهوم وحدت ملى



 نخبگان سياسـى افغانسـتان، داراى تعريف مشـخص و واحدى

معنـاى چذيـرش همـــُ مليتهـهـا و اقـوام سـاكن در افغانسـتان به عنوان صاحبان اصلـى اين سـرزمين به كار رفته اسـت و و همـواره مـورد تأكيــد شـخصيت انصيتها
 ملـى و فراقومـى دارنـد، قـرار گرفتـــهـ
 كشـورها نشـان مىدهــد كـه در شـرايط

 مـزارى را در افغانسـتان مىتـوانـوان در طيـف اينگونـه شـخصيتها نكتــه قابـل توجــه در مورد وى اين اسـت

 ورزد، بـر وحـدت ملـى تأكيد كـرد و آن را
 اين قسـمت به برخـى از سـخنـنان شـهميد مـزارى در مـورد وحــدت ملـى اشـارهـاره
 سـخنانش در مـورد عـدم جنگـطلبى و وحدت ملـى مى گـفت:


 در افغانسـتان يــى اصـل مـىدانيـم ...") (مركـز فرهنگـى





 كـس روى تماميـت ارضـى افغانسـتان [و] وحــدت ملـى افغانسـتان فكـر بكنــد [و] كسـى را حـذف نكـنــنـ، [مــا آنـان را









مشترك است؛ از اين پيوند است كه احساس تعلق به يكديگًر و احساس وحدت ميان افراد متعلق به آن پديد مى آيد (آشورى، آ همرچنين به رغم توافق نظر در مورد عناصر تشكيلدهندهُملتمثلفرهنـنـ، زبان و تاريخ مشترك، بر اساس سنت
 ملت را حتى مىتوان فقط به وحدت در سازمان سياسى خلاصه
 (ملت) در بخشى از مادهٔ چهارم قانون اساسى افغانستان اينگونه تعريف شده است كه: (املت افغانستان عبارت استان است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را دارا باشند؛ ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجيك، هزاره، ازینی،
 ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوى و ساير اقوام مى-باشده) (قانون
 بـر اسـاس تعاريـف ذكـر شــده از مليـت و وملـت، بـهـه وضوح


 اصلى اين سرزمين به كار برد.




 نهادينه سازند. به عنوان نمونه يكى از اهداف ملقب شد شدن

 وحدت ملى خوانده شده است. مسلماً تقدير و ارجگذارى
 فراقومىشان است، از سوى رهبران و دولتمردان در تحكيم وحدت ملى فوقالعاده كمك خواهد كرد.

جايگًاه وحدت ملى در نظام فكرى شهيد وحدت ملى
همـان طـورى كـه اشـاره شــد وحـدت ملـى در افغانسـتان بـه

ويزّنامةٔ بيستوچههارمين سالياد شهادت شهيد وحدّت ملى استاد عبدالعلى مزارى

ملى در افغانستان تأكيد داشته است！

## جمعبندى و نتيجـهگيرى











 اصـل مىىانسـت و راه برونرفت از معضــاتلات افغانسـتان را را











ملقب مىشود و الگَوى نخبكان سياسى قرار مى گِيرد．
（国
 عبدالسلام هارون．مكتب الاعاملام الاسلامى．


اصط（احات و مكتبهاى سياسى）．تهران：مرواريد．「．




 كابل：مركز فرهنگى نويسندكان افغانستان（سراج）．

دوازدهم）．تهران．

برادرى و حقـوق［برابـرِ متناسـب بــا نـــوس］مليتهـا تأكيـد مىورزيد（همان：（AV،1 199）．









 （همان：1Y（1））．










 شـهيد مـزارى راهحـلـ مشـكاتلات ومعضاتلات افغانسـتان را را














 مشغول بـه جهاد بـون، چقدر بر حفظ تماميـت ارضى و ورحدت

