افغانان او ملي و اکمنی
اگست ۱۳۸۸

د افغان نوم د تاریخیو میرغلام محمد غبار په نظر د ویدیوری له ایاگان سره سرخوری. تاریخیو احمد علي کهژاد هم داغان د افغان پهانی توم شېه او وایي چې دغه نوم په سانسکرټ یانه ده. د یې هره دغه نوم بیل چې افغانه یا او په یاد شوى او داغانه بله بیله اسوسو غانه. ده او دویاره نومونه د سورو یې د کېرې ټیکه سکندر ده وروسته یوناني تاریخیو هنار ایاگان د اسواکا یه هامه باد کې ۱۳ ایاگان یه اسلامي دوره کې په غالب احتلال د عربی زدېد او خوا افغان شوی دی. د افغان نوم په لسی عیسی نور په پرې کې د کولنې ژوند کې د کېرې خپل لیاره د حدودالعالمو کې یاد کې چې لیکونکی په سالوم نه دی. د ۴ کېرې خپل سره وروسته د افغانو ملک افغانستان باد شو او تاریخیو سیفی چې روغنو په یې خپله تاریخنامه هرات نومی کتاب کې د افغانستان نوم پنځه درې زېر شوې. دلته دغه په یې په دام وری ۵ پرې د چې نورو خلکو پښتنیا دا په گان په نامه باد کې، نه یې خپله پښتنو بل چې د پښتون نوم تر په گان نه یې روغنو دی او پښتنو له اول یې خانونه پښتنیا یا یې ختاله ښکل د. په هر حال دا دی پر وروسته و چې پښتنو د افغان نوم د ځان لیاره او د افغانستان نوم د خیل وطن لیاره هم غوره کې بل دا چې دغه زرو تحویلونو له امله چې د افغان پیولی په ترکيب کې د امیر عبدالرحمان خان په دوره کې او تر هغې وروسته
پیش‌شوی د افغانستان په بولو اساسی قانونو کې افغان هغه چا ته ویل شوی چې د افغانستان تبعه وي. پاچا امان الله شاید لومری افغان وی چې د افغان تعرف یې کرې د هلې وایلي چې. د کسکه در افغانستان سکونت داره از هر مذهب و هر فرقه که باشې و هر کار و هر صنعت و خدمتیکه مینکید تماما افغان گهته میښنید. په دی دودل د افغان مفهوم د پاچا امان الله تر مهاله پوری تحول کری او ملی شوی یابه هغه د جنس، مذهب، دین، زری قوم ولي او اجتماعی دریخ له توپیره نه پرته هره افغان چاته ویل کیږي چې د افغانستان تبعه وي. دی دی مانا دا هم که چې د افغانستان کوم تبعه خان افغان غنی د اساسی قانون پر خلاف به یې عمل کری وی او له هغو امتیازونو او حقونو خنی بی برخی وي چې د افغانستان اساسی قانون د افغانستان تابع او د ملی چې افغانی دغه حقونو او امتیازونو چې برای کې ملی وظيفی او مسؤولیتونه لري چې هغه هم چې اساسی قانون کې توضیح شوی دي. دغه مسؤولیتونه د وطن او وطنالو تر نومونون لاندي ذکر کیدلې شی. افغانستان ته وفا لرل او له افغانستان نه دفاع کول یاتي د افغانستان خوندي ساتل ده افغان ملی دنده ده. افغانستان ته وفا لرولو مانا دا هم ده چې نور نومونه به د هغه چې عوضه نه راورل کېږي د افغانستان پخواني نومونه لکه د اریانه او خراسان اوس کتایي او پيروه نومونه دي او د افغانستان جذبې پارولی نه شي. د افغانستان نوښه یوازي د افغانستان نوم پارولی چې. اریانه لد افغانستان لپاره زمونږ ملی پیوستون ته زیان هم اروي. جګه چې هغه يوازي اریاې توم افغانستان په غیر کي نئيسي نه د افغانستان په اوسې قومونه. هغه هغه خشت کي تر کمانت، ازبکان، هزار گان، قزاقستان، عربان او نور د اریانه او وسدونکي نه و دوی روسته د افغانستان او وسدونکي شول او اوس له پښتنو، تاجکو، نورستانیو، پښه یانو او نورو سره چې گپه
د افغانستان د اساسی قانون له مخی د افغانستان ملت: جوری د خرابان نوم خو په اصل کی د پیکانه گانه له خوا په یوه بله هیواد اینبول شوی دی. د ساسنیانو په وخت کی د فارس خلوک د اوستنی ایران ختیغی سیمی ته خرابان وایه، خوکه چې هغه د فارس په لمر خاته کی پورت و خو دغه خرابان په هیغ دورو کی د دغی هیواد نوم و چې حدد په یې پناکالی او معلوم وي، مهمه ده چې د دغه خرابان مفهوم هغومره چې جغرافیو او، سياسري نه و بله دامې چې هغه مهالونه هغومره چې د واکمنو کورنیو په نومونو لکه سلجوقی، غزنی، غ، وری او نورې په یادېدل د خرابان په نامه نه یادېدل لامه ده چې ېکې خپلو خو او خوا خرابان اویي. مري یې لمر خاته خو خوا هیواد کېږي، نه د هغه خپلو هیواد. همدغه سبي دې چې د فارس خلوک د خپلو هیواد د ختیغی خوا ملك يانې په ځای پرولیښت خرابان په نه خپلو ملك. همدا اوس هم ایرانیان دغی سیمی ته یا د ېپنې برخی ته خرابان اویي لکه اروپایان چې لویدیختي اسيا ته منځني ختیغ اویي. په داسي حوال کی چي خاوې خپلو هیوادونو په نومونو یادېدل لکه په مصر، عراق، سوریه او نور.

په دې دول خرابان په اصل کی د پیکانه گانو اختراع ده. په هغه پیرې هغه د خرابان د خلوک محکوميت خر گندوي، خوکه چې خرابان د ساسنیانو په وخت کی د هغوى در راس لاندي ېبې هیواد او خرابان اوس د ایران ېپه برخه ده. له همدي امله به و چې ایرانیان او ایران په افغانستان د ایران او ېبې هیواد او دغه نوم د پرته زوندي کوله هغه د محکوميت خوخته د بلله مانا هم لري، په داسي حال کی چې د افغانستان ملي وظيده ده دې چې خپلو خپلوک او ملي واکمني خوندي وساتي.
افغانان دخیل‌واکی یه سانتلو کی نوم لری. دوی دمکردنیپی
سکندر نه دشلمی ییبری تر پایه یوری تر نیه د سوبیاتلو او
امیراتوریه په برای یی له هنه نه په تینه نه دفاع کری تخته د دوی
واکمنی یا ملی حاکمیت هم، د نورو ملتونو د حاکمیت په شان، د
اوسمی عصر موضوع ده.

واکمنی په لند دول اول د کوری کی مشرانو و، له هغو نه قرمی
مشرانو ته په لاس ورغله او ویا د پاچا یانو شوه اوه پاچایانو نه پی
خلکو ته انتقال وکر. ۱۰ اول په انجستان کی په اولسی پیبری کی
او ییا په فرمان کی په اتلاسی پیبری کی. په دوارو هیوادونو کی
dغه انتقال په انقلابونو سره تسره شو، تر دی دمیه په لرغونی
یونان کی خلکو د ورو بسیاری دولتونو حکومت په نیغ دول یاتی
پیچه پیلو. په معاسی مهال کی خلکو د خیلو استازو لازی
حکومت کول یا واکمنی عملي کول پیل کول. په ییونه هیوادونو کی
پاچایی نظامونو پر خای پاتی شول خو پاچایانو په سلتنت کاوه نه
حکومت او حکومت کول د خلکو حق شو چی د خیلو استازو لازی
په عملي کوری. په دی دول په معاسی مهال کی ملی دولتونو هسک
شول او دموکراسي عامه شوه. له دموکراسي سره فردي خیلویه کی
هم راغله نو ملی. دولت او فردي خیلویه د ملی. واکمنی او دموکراسي
نه پیلیدونکی ملگری دی او دا زمرود عصر خاصه شویه ده. دغه
خاصه د نیه د نورو سیمو په تاسیس په لویدیلا نری کی په
خر گنده ده او د خیلیت په ییونه هیوادونو کی له په هند، جایان،
جنوبی کوریا او تایوان کی هم عملي کوری
خو په افغانستان کی د ملی واکمنی او دموکراسي. تاریخ لند
دی او هنه هم اوریدی وقفي لری. دلته فردي ازادی پژوهانسی
ده او فردي په نورو ارخونه کی د خیلی مربوطی دیلی یو بی اهمیت
برخه ده، نو خکه په افغانستان کی کی کی اوس هم پوره خیلویه
زما غوره لیکنی

افغانان یا هنگ افغانان چی د خیل ازاد و چکان په حکم زوند او حتى سیاست و وکی، د ګوتو یه شار دی.

د افغانستان د ملی-دولت ستی اول د امری شریعی خان او امیر عبدالرحمن خان په وقت کي ودرول شوی، خو دا پاڼا امان الله په وقت کي و چی افغانستان د لومړی خل لیباره د لیکلی اساسی قانون خښبت شو دغه پاڼا واکنشی، سره له چی لندهو وه د افغانستان لیباره د یوه نوی عصر یپلاته شوه پاڼا امان الله د مشروطه غوښتنو پر وګرام عملي کې چې هغه د افغان نیمګړی خیلواکي پوره خیلواکي کول، د قانون له مخی حکومت کول او په هیواد کي د عصري مدنیت رواجو او پاڼا امان الله د افغانستان او پښتوستانیانو په تینک ملاتر سره پوره خیلواکي وکله دا هغه دلویه کارنامه ده چې افغانان یې د هغه د مختلله د وکره له وکیله له هر کال لماتئ او زموږ دغه غونډه هم په اصل کي د همکاری د لیباره ده پاڼا امان الله په دغی کارنامي سره ملی واکمنی د واقعي کولو لیباره هم ور پرانته داسی یې په هم د تولو افغانانو په برادر اعلامولو سره د تولینی د مدنی کولو په لور لومړی ګام وخت کي، خو د قانونی حکومت او د عصري مدنیت په رواجو او په قانوني چې دغه په تاتی راغی چې هغه دلیچه چې له وطن نه په ولونې او چې د یې د دولت پاڼا امان الله د مشروطه غوښتنو تبول پر وګرام په کولی ونیته شو چې دی په اوریدی مودی کي بریالی دی. له هغه وروسته د افغانستان تبول اساسی قانونونه چې له مخی دولتی نظامونه جور شوی، د ملی واکمنی پرېنسټ جور شوی دي. د اساسی قانون لرل په اصل کي د قانون له مخی د حکومت کولو مانا لري. په اساسی قانون سره د نظام ددی گونو خانګو د صلاحيت او مسؤولیت حدود تاکل کیبری او چارواکی مجاز نه وي چې پخیله خوبه حکومت وکی کي د اساسی قانون مانا دا هم د چي د دولتی
واک سرچینه ملت یا خلک دی. دغه اصل د ۱۹۶۴ کال چه اساسی قانون کی چه دبر دقیق دول افغانستان دوی او هغه دا چی. حاکمیت ملي در افغانستان بملت تعلق دارد. دغه اصل په تولو وروستیو اساسی قانونو کی مثل شوی او د افغانستان نوی اساسی قانون ملت په دغه دول یادوی. د افغانستان ملت عبارت دی لی هغه تولو افرادو خشه چی د افغانستان تابعیت ولري. د پاچایی قانون له پر کته و چی چه هغه وخت چی افغانستان کی ملي واکمنی او دموکراتیک تر دی حده پوري واقعی شوي و چی د افغانستان په ملي دوی کی چی په هغه انداده واقعی شوی چې دا یو پاک ذره وو چې په افغانستان کی حکومت د قانون له مخی چلیده. یا تر په اندادي د قانون له مخی چلیده. تر هغه وروسته د اوویسته کلون په مودی کی حکومتنه له او دی په خپلو سرچلیدل که شغه هم د شلمی په پرې تر په یې پوري دری نور اساسی قانونه ایستل شوی وو. په بله زه په دغی اوږدو مودی کی اساسی قانونه هسی په نامه او ملت له واکمنی. نه په عمل کی محروم او اعلی واک د ملت په نامه چاراکو انحصار کری. چې د افغان ملت په چنگیزی دوله مصیبیتونو اویشیت چې د هغه له امله په باندن تپری په برادر کی له خپلو خاوری نه دفاع ونه که چې یې په دفاع کولی ونه شوه. د دغه کار پیلله نورو خپلو په یې دلله کی دا شهو چی د پاچا امان الله د وخت پوره خپلوکی یو خل په نیمکې خپلوکی شی او ملی واکمنی چې عمل کی چې چې تیوري یې په اساسی قانون کی محدوده شی هر خوک دی چې د اه خانله نظر ولري. زه په دی اه خیل نظر په لند دول اوروم او بیا خیله وینا په یې رسول دغه حال شاید له دی امله وی چی په افغانی کی د قانون د درناوی فکر دی په ضعیف دی او دوی تر اوسه په دی بریالی شوی نه چې د سیاسي خا ناستی یا جانشین موضوع حل کری د قانون
درناوی او د سیاسی خای ناستی موضوع گانی سره ترلی دی. چبره نه چی د قانون درناوی نه وی هلته د واکمن په تلو سره په هر نامه او چیه هر دولت چی وی امنیت ل همینه خیي. لکه چی ما پیچیل یوه اطر کوی یله. افغانستان په نیزی کی یوازی هیباد دی. چی هلته د شلمه یی په بهیر کی شیر یات اساسی قانونونه ایستل شوی او نری دی یول یی له مینه یله ول شوی دی. که اساسی قانونی یوازی د کشته وه یکه لیکنه وای. د هغه له مینه یله ول به مهم نه وای، خو اساسی قانون خنگه چی د یوی تولیپ نه نظام تمیله کوی، د هغه له مینه یله ول نه نظام له مینه یله ول بینی، نو په دغه دولت په افغانستان چی په شلمه یی پری کی یوه یاه ته دوه نظامونه په یمی دی. که افغانستان په یی نسکور شوی دی. یه هری یا نسکورونی سره یه خکه یوزل شوی، نوی بی اتفاقی گانی پیدا شوی، یخوانی بی اتفاقی گانی لیینگی شوی، له په سره په بكره شوی، بی تجربی کسان په واک راغلی او په نوی دی اترونداوی تیک پیل شوی دی. دغه یولو په نتیجه کی ملی واکمنی تر پیپو لاندی شوی، پرزند پیپو شوی او پرمعکته پر خای در بدی و خیینه دا ووایی چی دا یول په اصل کی د قانون ماتوونکو او په واک مینو افغانیاوی کار و، دغه حکم د حفیقته یوه برخه بیانی یه نیو حفیقته دا دی چی ملت له هیغه اساسی قانون نه دفاع ونه چی. یخوانی یاچا لا دخان پر ضدل کودک تا له تسیم شو، سره له دی چی له قانون نه یی یه دفاع لوه کری و او په هغه وخت کی په اروپا کی او ومخونه. و د اساسی قانون او د ملی واکمنی. په برابر کی دغی ملی بی تفافی. پرواک نیمو اشخاص او دلو او حتی باندیوی به موقع ور کری چی د واک خیلونو په لوه کی له قانونی او غیر قانونی لارو او حتی له باندیو یبوخونه نه استفاده و کری او ملی واکمنی تر پیپو لاندی کری. په نتیجه کی دولتی واک دغسی یول ته په لاس ورگی چی هیغه فکر
په نه کیده لکه د خلقتیانو، پرچمیانو، سید قطبیانو، مودودیانو او وهابیانو. که افغانیان د قانوني زوند او چلند درناوی کولي دغیسی بلي به واکمکي شوي نه واي او که شوي واي د قانوني حکومت چلند به پي غوره کري واي. دغیسي ونه شول او پايله يي د نورو ملي مصوبتونو په دله کي، د خليواکي نيمگري كبدل شول په دي اره زور فكر په کار دي.

زما په نظر د زغورني اساسي لار د قانوني زوند او چلند لار ده، خوچي قانونونه عادل وي، د تولني د پولو هلاو، قانوني حقونه په نظر کي ورلي، حكومتي چارواکي پري عمل وکري، نافذ کوونکي پي يو شان تطبيق کري او افراد پمي باسواد او ازاد وي، دهغو خارنه، درناوی او ساتنه وکري. البته دا اينديال دي اود اوسي ورسي وضع دغسی نه ده اوس لا زياتره خلک د اقتصادي تناکسي له امله هغو‌مره چي د زوند د لميريو ضرورت زونون په فكر کي دي، د بل غه په فكر کي نه دي، خو د نري والتوب په اوسي حال کي پمي هبادونه ورح په ورخ سر په نريدي کېربير او د ساينس، پينکلونجي او اقتصاد له برکته پرمختګ د پور پيښراني دی، افغانیانو ته غټ په چپليجانونه په مخ کي پراته دي.

دی لیاره چي دوي د یوه ملت په تیګه پاتې وي او ملی واکمکي پي خودني وي، بله چاره نه لري، خو دا چي د خيل هباود، خيلی واکمکي او پرمختګ په فكر کي تر هر بلي وخند نه اوس د چپر جدي شي. په دي اره به شي دا چي اوست په وطن کي او پور بندی بحثونه وشي. دا تولی غتی موضوع گانی دي چي دلته په بری بحث نه شي کبدلي نه خيله ويناد سقراط په دغی ويناد پایه ته رسوم په چي دوهي نيم زره کله دمخه پي کې کې کې او هغه دا چي کې غواري ارژن اوسی د قانون تابع اوسي.