

يادداشت هاى من

مارشال شاه ولى خان



-范
تقريظ بقلمفاضل شهيروطن

جنابسر دار فيضمتحدخانز كر يا
كَـ. كامى باز خوان اين دنتر بارينه 1












(4)
, را تكا ن



 فراموش نخواهد كرد.








 دو- - -
 "

(\%)
 وخاكستر شدن هواجه بودند اما سر غار شاه ولى خـان وسـر در دار







 ملمت الفنان دراستملاى اشفيا: ر ر آن موزد خطر , تلـكه، انتا ده بود


 بشكل كلين ونرا ترى رجعت تهقرى نوود كريا أفنأستان ازدنيانى





3
 ستم ديد كکنن دست أنابت به امـيدى اجأبت برداشتند بهاميلى كه: , روز اهل كابلر سيأه تراز غب ديجور بود وشب هون ديوسيان

بردل وديده ترس 2 خوف تعدى وتاراج رامجسم ميساخت . روزى در آن روز هاى غم والم آواز تو ب به كو شها رسـيد و آتشجنکا در بينى حصار كـابل در كرفت سردار نامدار نابٌ نهالار شاه ولى خان بالشكز, وعسكر خخود از راه بينى حصا ر بر كما بر،
 برمستحككه مر نجان الر همله داد جنC خون. ويز درتّه مرنجان و بالا حصهار كابل تابه ثام تا ريك دوام داشت درشروع شب آتش . جنـك خاموش كرغيد وخنان سُكو ت مهبب جارى وطارى شذ كَ امل كـبل كــهان كرد كد كهسردار شاه وليخان درتاريسبكىشب لشكر وء .كك, خودرا ازميدان جنذك كـابل عقب كشيد و بمسمت جذو هى هزيمت, :هود همهدن ازجهان بر كند ند و از حيات تطع اميد
 از جبال شير دروازه و اسمائى وتّه مر نجان مداى T T تش تفنكب

(4)

هادران ودختران ويسزان هر خانه كابلباناله وفر ياد حزين بر بالاى


 در طلوع مبح صادت طليه\& عسكي جلثـكر نائبس:لار شامولى خان به شهر كابل داخل ڤد وعلى الصـبا آنسردار :اتح جون خورشيد

 كلستانآر زو شد و ملتافغان بهار آبرو كرديد معارفـاعليـــرت ^جمد نادر شاه رنكا جهل و نا هانى د دو ر سقو ى ر ابـكلى زد ود وازنادر شاه تاظاهرشاه|فغا نستانمامنعلمء فن شدواحسان وعهـران آن
 ترقىبه سرعت رهسـ:ار كردا نيد . افلاطون ميكفت حكمران بايدحـكيم وفيلسوف باشد شك نيست كهـكيم وفيلسرف روحيات قومرا •یشناسد واز معناى حـكهر انى و جهانى واتف است و سالطنت و فرمانروائى را بر سعادت وفراهم


(1)





يمنى الطف خدا ترابا خلتوخدامهر باننو خوش※وى كرحا نيد واك. تنج ,
 مشورتومصلمت ا.ــن يسخونبه كارىعزمكردى بهخداى تو كل كن
 , ويارى كـند
سرور كائنات , هفخرمو جو داتحضر تمحمد عليهالصوة والسلام
 شريف به تاكيد ميفرماينه .
.لن تدخلرالاجنة حتى تو منو او لن تو منو حتى تحـابواه اعلمجحضرت نالز زشا هشهيد سميد در سانر سر بر آورد كان عصرخود


(3)
 ملات خود بود بامر فر د روشناس قوم ميحبت ومثحبتميكِدد هرخأن ورنيس عشيرة رابه اصلاح ماحولش تشويق:وترضيبمينمود واز نفاق , نتقاقمنع ميفرمودبياد دارمذوزى يـرمرحى نقير وضيغيغى مينخو است

 بنالدر ناله تمظلي نمود ودست آن اعليتضرت ;ابؤييد بادشاه رؤف ومهر بان بالطلنـو محمتزياد دوىومحاسين اورا بو سط داد, بهاغوش كمي⿻لوباشود بالاتاتورد بهصدرش نشانثوريرتدرش افتزود منبدقت
 آنها مى برسيلمرديير از مهحت وثفشتى كَهاز ناروشاه ميديد بهخود مى مالمدبالاغر آن اعليعضرت بههضار فرمودند هاينمرد بير بإسران و برا:دان وبرادرزاده كان خرد هر جمتُك نجاتخده داده ا اندوايثاروفدا كارىفراموش ناشدنى ازين مردعالى هـت ديدهام

- كه تابل بِيبار تقدير وتمتجيد إست مهانكترين مرض بك جهميت بشرى مرض زفاق است اين ناخو شیى


(
اشفاق ووفاق است در آنملت انكارٍ عمو ميه ايِجادنىشو دو و منافع
عووميه تامين نميكردد
ا مروز ايجاد اتعاد وداد بين افـراد جهميت بهترين خد مـت به
 جمميت شدمهىتوا اد موسسنمباى علمى وتربيوىفضضابل اتهاد واتغاق را بهجامعه، خود ميتوانداهدها وامطاكند . اين كتاب كمشرح مختصر خد مات اتطاب معر كة استقلالو هادثه جنـك نجات وطن اسـت حوادث وواتماتجندروز بيشتر دا به بهترين ع:إرت و اسلوب تصو يرميكند وما راتنبيهوتنويرمى ثمايد تااز كذفته عبرت بكيريم وبرباى يمال واسنقبال بكو شيم ومن الشالتونيت •


محصل استقلال ونجات بختُ ى ورطن اعليجضرت
مح.د ;انـررشــاه غازى

مر امنويسiلهه
-




دشوار است .

كرامى خوامر نمود. انشُا ،السُ تعالى
دراين رساله شرح مخْصر از دو تضئ بسيا ز نزر كـ است كه

بلمكه اسـاس وهستهُ حيات عملى بنده عبارت ازين دوتضيه ميباشت
و آن هردو تضيه مربوط يك امر است.
امر مقدسه، كه غايه وهدف آرزوها واعهال مرا تشمكيل دا وهه،
 است و آن عبارت ابيت از خدمت باستملال، وطنم.




ز
 ازمبارزات خو نين ومتو الى در راه آزانی







 داشتند تهام مدارك و ثمور مرا الستيلا، نهو ده، مو ش و حور دواس من وبرادران مرابخود مشغول داشته :ود. دورى أز دار وديار و شنيدن احوال خا نه و منزل ووصفمناظر

 مادرو جدو يدزوعمخ



(r)



 از وطن ذوريم در مهنى ميان انديشه هاي آن مئباشيم م






 در تمام راهنام روستا هاو كوهائى راكه از از زبانبدر ومادر شنتينه


 را بدان تطبيق مبكرديم وبياد ب. آورديم




مى كرديم جز برای ابن كا : خلق نشده ايمه .
 يك دسته عدكرى از در بار مقر, كردبدميقيندارم ايناحساسدرواغلب جوا نان اين سرزمينمو جود بود زيرا منوزاستفلال وطن كاملبدسنت
 ;يخته بودند در ريس نظر هجسم بو د . هوز مردم T Tلته ;الز هزاران سال ميراث داشته واز دست شان دبـكران وبودهبودند باز انكى فته بو دند . تصور ميكرديم نيرونى كه اين حق راازدس عماكرفتهبها بسانى باز نهيدهد جنكـ لاز م است، قز بانى لازم است ،فدا كارى لازماست الـا
 عــكرى صرف ششد براى وصف حالت آنوقت يك ععبير ييداكرودام تعبيـ, من اينست كه افغانستاندزآنوقت درنيّة راه است'دموبيكتوقفب
 ورصحنه تاريخ ماكمتر•عتوانبافتاشغال كرانرا ازمملككتراندهبود
ولى هنوز استقالل خر د زإكامل نكرفته بود .



(0)

كهمهلكت رادرين توتن كاه شوم !يشتر ممطل كردا ده .
 يكى ازاين حوادثبود .


زيرا اولين تطهعْعسكرىبود كادزدورة سراجالهلبَوالدينبا نظم
 وفرو دشاندن TTن فتنه كامياباهه وظايف خود را ا ا تجام دهد .




 تضية جادداد كسبشدت اختيار كزدتواى عسكرى كمدرست ستجنونى

 فتنه موظف كـرا انيد.
وى بايكتطهه عسـكرى بهسمت جنـوبى ;فت فتنه جـا نمداد
 وبجزاى اعمال خود زسيد ومردمى كه با:ولت مخال:= كرده بودند تسليم. ثدند

اينتضيه جند فايده بار آورد ، تعليمات جديد عسكرى كتيجأمغيد
 روى كیار Tمد.


 خودرا بكابل بغرستند تاشامل مكتب شو ز'ـ.


 دورْه نسلطنت اعليحضرت سرانج الـلـت والدين سيرى وشد و آن بادشاه بزرك بشهادت رسيد





 جنـكاهمهومى اول بهبايان رسيد.


( 4
 بر كنا, ماندو بى طرفى خود را حنظ زهود .
 استفلال افنــا نستان معـلوم نـشـد ودولـت بر تانيه تـا T انغبر بـرالى



با دولت بــ تانيه العان جنـك داد :
 خطر نزديكشد اعليتصضرتاماناناهخانبرادرمنسردار محهد نادرخان وتمام خانــدان ما را كه بيكار بـديم و تغصصيل آن در كتاب مفصل
 را در ميان نها د .

 زياد به سهت مشر قى فرستا ده شد . سر دار عبدالقدوس خان صدراعظمبقندهار اعزام كرديد برادرمن به سمت جنو بـ هعرر شـد .

شهادت سراج الملت و الدين سـكـو ن و آ ا مـش را درهمــلمكت

بهم زده واغتشاشتى كه در سمت مشرتى و هرا تَور وزار و اقع ثد در ههه نقاط مهلة ت سرا يت ذمود . وجون اغتشاشات سهت مشرقى بدنست قوالى عسكر ى انجام ومخألت مر كز و جهال آباد سبب اين اغتشا شات شُد ه و در ماه منصبان اردو زيز تنيراتى وارد كرد يده بود. إين تضايا اختاللى هر نظم وادار: عسككى وارد نهو ده بود . نداى استقلال كه تهام ملت افغا نستا ن بجا در عين إين حال اعلان شد . خوشبختانه من و برادرم سردارشاه مجحودخان نيز موظن كه در ر 'كاب قوماندان بزر گاخود سمهسالارمعحدنادرخان به سهت جنوبى عازم كر ديم.
 در ا'تظ ز آن بوديم بالاتر از وضف است اينك درينروزما كهجا

 مى نكارم و آن را بصورت يك ارمغان نا هـيز به ار دوى با شها مت افغان تغديم هيـكنمْ
 نكرديم كه بزر كتر از و ظيفهُ ما باشد .
(9):

خدمت ما از عثغى كـه خود ماو هـــو طنان با استـقلا ل دا نتـيم

$$
\text { بيشتر نبو } 2 \text { ؛ }
$$





 كه دزين مبارزة بزر كـ مشاهده كرده ام سهانس كذارى نمايم . ( شنمولى)
-8icg ch

عزيهتجسوىعجنو!
 عسكرى هدايت داد كه هر خه زودتر جانبكر كرديز رهسیار شو ند خون




 والشـكرهاى قومى رافرا الم وم كند .

 بو بمى خواستتأثر اتخو در ابيو شدوازر يختنا ذا اشكآلود برسرو روىمابوسه دادو بامشكل اين خند كلهة را كفت :

ناكامى بز ند كى ;هبينم .

نكاه سوزان و كـلمات مהطوع و.رقت باروى :رخأطرءمن تاهنوز مهحفو ظاست .
باندسته مختصر بايتخت را و داع كفتيم



(1)

اين احسـاسات كرم وصميم جهعيت مختصر ما را تا بِرون ثهر مشايعت نمود. شباولدر جاراسيابششبدومدر كلنـكار لو ك, دششبسومبه كرديز رسيديم ازيش روى هر ده وتلعه كه عبور ومى كرديم هردم






 Tاوازهاى تكبيرهاجندن جـاتا • راحل دوردر كوش ماطنينمىافـكند









 راءملى كردرانند.


 عبارت ازسلب آزاديست بهر نحو شود خرد خرد نزدبك غروب در بالاحعهار كرديزرسيديمديدن ديوارهارها










مردم درامر جهاد استفاده نمايند .
 زئى ،جاجى وههه تبايل جنو بیى نوشته شـد


 ;
(ir)
اعلانها با وسابل مختلف بسرانقبايل زرستاده شد ازجانب ديكر

 مشغول انجعام اين وظايغ بوديم بامداد زوز سوم ،لشـَّر هاى قومى
 وارد ميشدند هر رُمينس قوم سمىدا شُت خو درا زودتر بـكرديزبرساند
 سبه سالار به جر كد ماى قومى درداخت ، آشـكبلاينجر كهمادر -• اقْ خـلمر يـكى از آ.اب و رواج ماى قديم مردم است . تتيهة مهم إز ين جر كه ما عاوه بر كرد آمدن لشــكردر آوردن


 و اين اخ:لا ف ك كه هير ا ث سا ليا نب در از و زاد : ععبا نيت بو د



 جا نبازى نمو ده بودند ، سيه سالار ملتفت بود كه بـايد اينسـيالاب لاحساسات

 در راه عشیقى كه به جهاد ملى وازادى خود


## (18)

 برادر وار درين قيام ملى خدمت زمايند


 اقامتكاه عـكرى ولثـكر ماى تومى واتع شد .



 مر روز اطلاعات ميرسيد كه دولت برتانيه قواى تازه دمبخطوط سر عد آورده وتل رامر كز اين قوا قرار داءه است .


 راه هاى Tآهد ورفت در ميان قبايل آز آ اد ومردم سهت وه
 دانسته كه اين اعلان ها به قبا يل آزادر سيده ودر مردمهييجان شديد





(10)

سهت جنوبی نيز كو جك ترين تاثير ى ا ز تجد يد و تو طثه د شمن
احساس نميشد .
قابل تمجب نيست اكر بـكويم خهل سال تو قف مر دم بحال زيـه

 وآن غرور با ستا نى وا در ا يشا ن محو كند آ آ












 بزر ك تواى دشهر، در تل جهمله نها يد .


e5 308





 فر زندان نظامى خود را در دست داشت هيج ا ا ظلهار تشو يش رنمود














## (17)

بخطابهر داخت اين اوابن بار بود كه در כـين يك اجتهاع عــو میى










Tتش بنظر مى Tمد .


 تصميم آتشين وه:جان إنكيز عهد ونا دارى نموده عهد خو خود را با به

 خو





 دليروّندا كاأر است جذبات ومعنويات خود را اظهار مى مهود ند .

 از قوه بعفعل نيامده نايديد مد .
 واجساسات T Tتشين را بقلم درآودم تنها مى توانم بكو يم آملعمردم در ابن جهاد ملى از أراده به عشق كثـيده واين عشق بايك جوشو جنون فدا كارى و تهغر بى.نظير آ-ميغه بود. ز وسايل بغضلالهى دو متابل هر:كو نه حواد ث و حطرات حـغـ نـهوده وتوانستها اندبااينقدرتمهنوى بار بار خود را ال ازغ شوّم و خطر نالك نجات دهند .

ترتيباست مقلهاهى
辑 طرح أموده بود تواى ما به سه محاذ تقـ يم كر ديد .
(19)
 كا كـقوا شهر ده ميشد .
قوهاندان :زز كَ مامر كز اقامت خو =را د:اين معاذ تمين نهو ده




 دا شته باشد وبدين ووسيله اتصهالات خودرا بهر كز سريع تركر دانـر داند
 كند وشأهراه هيانن كابل وسهت جنو بیى را بدست خود داشته با بشد Aحاذ دوم ج'نجى قرار טاده شـد .





 ;همايند .
 خُرح و بها سهر ده شد

در





بو وزودمن بااهترامات نظامى استقبال كرذيد من درار كــون بايد
 اول ترتيبات وانتظام عسكرى

 باخود ازكرديز آورده بودم باافسران اركون در در درميان نهاده وظاين











品美
تهام اين كار ها درظرف يكهغته ‘مامشدجس ازانبهسرانوزيْ ستان


 "ز


 از اطاعاعات واصله برمى آ مد ككهعلاوه برصـتـبوله،از تهديدوتخو يف نيز بشدت " كار مى كيرند.






 جر كهماى ملى را تاسيس (رديم هصين كا مردم ازعزم وتصه دولت افغانـتان Tآكاه شدندجون خو دسالها در راه آزادى مبارزه



وايثار مال وفداى جان باماهمـكارى كنـد ونريضه جهادرا كـهه ر كـن

 افتادم كه در كو د كى شنيده بودم.



 مرام ملى ماهيج كسى اختلاف نظر نداشبت و اكراخت اختلافىمو جودبود
 فيصرلمه شد.



 واكربتوانتد باماهدكارى نهاينبر.



 هى كـنيد؛
(


 جنكا در كرفت مـابه تعرض مباذزت كرويم و دنمن بـهمدا فعه . يرداخت












وتج.يليل بود .

 دزاساس و حدت ملت هاناثـث, ;دا رد

 انديشه ;دا ثتند .
انگليسهاكه ابن جـا
 حر بحى خودرا آتش زد ند
 فرستادم - سيه سالار شاه دولا خان رافر ستاد كه ترار كار ماه و انـا
 وملعتات آن در تصرف مابو ج .
فتن شَهر تله





 قرار داده بود .
 تمام ميشود وِوساندن آذوته و لـِازم نيز مشكا بر آمد كه با كك حمله سريع برقوالى هقابل بتازد :

がった。





 بزرك در كرفت توبه－ي جا：ْمقابل بهاTتش شديدقو ایمار امور

 اول تهانه سـهين وام را كه مر，كز انصالتل و م：رانشادميبا نـب تسنغير



وسريـع تصهـم ك．


 عساكر برتانوى تاب دماوه ت نــأو ددد تهام ذخاير حر بی خودزا كذاشته فرار كا دند
 جنك

 بانبرد هاى خو نين قواى تدا فعى دشمن زادر همشــكستهبيشرنت خودرا اد اد هه د هد روابطتلباتواىماوقواىسردارشاهمسهودخان اتصا ل يانته هنتغر

 كردانيدهو T اماده بو 2 ند كهدراينتْرض
 باسامان وسلاع خرد دستهدسته Tامده خو د را به سبه سا لار تسليم ميكر دند




 وسر نيزه از فلعه مدافهء كرده بو دند .


 :

"Y

 كند

در اين وقت سمهَ سالار اعبان هانشر نهود كه جأنومنل مسنهانان .مندو ماى هندوستان كه در قو اىدولت بْتانوى باما معابل شو ند بايد متحفوظ !هاند و سیا هيان ما هيِي كو زه تعرض بآنها ;_كخنمد نشراينالانها د.رمروم مندوستان تاثير بسيا; خوبك
 بنش مـرسیـــ .

 خدمات ناخْز ما را تهبحيد مى كردند اعليتحضرت الان الشخاندراثر تسغغير و اناو هلحقات آن ايمنجانب زا بتحيث جر تبلوزيرستان مغر: .
 مىفرمتاد خدمات افراد عسكرىومر دم سهت جنو بى وقبايل• آزادرا يـكا, تك توضيتميهادمانيز در زابورت هاى خود اين كار راميـكو ديم متصد اين بود كه دولت از T T مـ ما تقد. نهايد و از احساساتمردم T Tكاه با شد.



 فتح شد ، وtل






بر با كـد ديد









 .

.
(ra)






 بجز جنـك طريت دي ــكرندارد ون
 دولت برتايبه حاخر است كه بهذا كرات دوستا انه استتالال| افنا نستان را تصديق كـند .
اعليحضرت امسـان الا خــان بيشنـنهاد وايسرا را قبول كــر و و
 فرسِتاد .
دولت ا نكلِيس نخستاستقلالانغا نسـنانوا هناخت وهو
 طرفبن بايد به مبسودى اعزا م شُو ند .
تاثير خبر متار

 آمأدكى خود را براى يك حملةُ بزر كى كه سر دست داشتيم اظههار

ميكرد دد سباميانما نيزمسغول تدار كـتخخود بوده بامعنويات بسيار




 Tواز هاى تنذـك سكوت نضا زا برهم ميزد بيش قدمىمن برسيدن
 خبر هاى فتح از مهاذ سردار شـا • محمودخان نيز بی هم ميرسد و آن را بـردم ابلا غ ميكنم
در عين اين شادى وجوش وخروش مكتوب سـهـنالار رسيد اين مكتوب مبنى بر مسا ثل ذيل بو د : در اثر خوامشوولت برتا يـه دولتين هوانقت نمودند كه متاز كه


 انتقال بد هيد .


 در ددست مانست از منافع مليه وور ميدانم .
(r)
 وتواى نزد من بخوست هاضر شو يد هر ه ،


 سبهسالاردر (در كى) كه در شش كروهى خار


 اين برده لمبت ديكرباشد ودولا انـكلبس استقالال تام و كامل مارا تصديق نكند ودرطولاين مدتلشكرهـایتومىمتفرتشو ندو T T نكاه
مشـكلات ديـرتوليدكردد .
 عازم خمكنى شدم زيرا اططلا عات متصل رسيده برد برد كه در خمكنى


 نضلالنه امور آنجارا باصلاح و مشور ره خود مرد مر دم انتظام نمو دم
 فرمود دزاين اثنادرخوستمرف كولىاشيو عيافتسیهسالار قرار كال.

عسكرىوا ازخوبهت به بتون ا نتقالداد ، مانيز T آنبا رفتيم هـرض


مر يضان مشغول ميشد .

مى يرداخت به فضلاله




مودت نيز بين طرف:يناهضا كردود :


 اسربرده بود مظفربٌ فاتح بدر آمد . آد
 عارض شد كه من آن رانر حوبيان نمى توانم




 بود يغنى فززندان هـحو د غز نوى ،شهاب الدين ، مبرويس ، اشرف

(rr)

 بداستان شهامت وقنرت ملى خو بش ر انكين كرذا نـند .




 س:اه ومشرانتو مابلاغوازطرف اعليعضرت امانالشاخان به سهمالاو تبريك كــفت و بس ازان خاطرنشان مهودكه وبكى مولت لزومى


-نيز با عساكر فاتح وسران توم بكابل رهـهار شود ه


باز كشتبهكابل
ز يسانَند روز توقف ديكرديز وا نجام امور آنجاسبه مالاربـ ونق امر هر كز مرا به كمديز كذابتت كه اهور •لمكیوعسكـىسمت



## (ric)

در كابل بذيرائى مجبل و با تـكوهى بعهل ا مده بود مردم بـا يتخ

 ايشان شده بو2







 سهتجنوبىوقبايل آزاد توضيع نمو د درهكافاناتاين خدمت سبهسانالا,






 نوازش ها كـر ده شد .

470
درين ضمن برلى سردار شاه متعود خان منصب جر نيلى و نشان سرداز اعلى داده شد و به بشده نيز كه قبلا فرمان جر نيلى ورسيده بو
;شـان سردأز اعلى فرستا ده شد .
 در آنوفتوز ير خار جهبو دبه هندوستان رفت تامعاهدؤهم - امضاء
 نـك, ده ووايس بهر كـز Tهد
 بسكا بل Tهد ومعاهمدء مو دت امضا شد و من در اين مذا كره بحيث معاون بود م .



غسهت
سال ها كنشت در طى آن سیه سالار بس از هما و2ت بهر كز
 هساثل مشرقى كـه دهس از ثهاد ت سرا ج الهل-ت و الـهد يسن وحص:ل إسنةلال ل به اصلاحات :ززگّمى نبا زمند :-و



## (17)


شد




 ومردم ثرار نهوده بودند .








 كرد كسز آهد وتحنا

 كـنار نورد .
(ry)


 اغتـاش خطر ;اكا اقدام امهود ند مجهد ولى خان وزير حر بیهو كيل

 ا


 ا!

 (l

 مهترلام در لغمان دنن شد .دزين حال خبر بيمارى سمهـهالاز فيز T مد و؛ـر جو ان وى محهد طاهر جان كه مششغول تتصصين بود در فرانسه
 :




 .




 خويش ديده ام تو ضیع مى كنم •




 و'خت كرديد وخود راحامى دين اسلام معرفى كَرد ـ





离需
تشويشواضطرابسترى ميشدبيهاري،سمهسالار نيزبشمدتخودمى افزود خبر خلع ا مان اله خان و عز يمتش به تند هاز و جلو س مختصر معين السلطله وسفورط Tن، خاصه تصرف تختوتاج|فغانستانازطرف

 كرد خو دشى دز بستر بيمارىانتاده بود ماسه بر ادر دز بيرامون بألينوى الما نشـتيم سیه سالار كفت اكرإينحالتدو! - -

 باخو د فيصله نهو ذه ام َكه، بايد بافغا نستان بروم وخدمتى كه ازدستم

 ظافت فرسإِل ودهأغ مرا از كازْ ميأفكند ومرن مرا ثمديد ترميسازد
 ثمدن دز سايه كوسار افغاز ستان بـ مراتب بهتر است :هاينـكه درينجا





## (2-)





 ومن نزد داكتي, رنتيم واين تضيه را بوى كغتيم داكتر حتى حر كت


 از عزم خود باز نـكت












天








 برداشت سـفير دولت بريتانيا نزاكـت كوان موضو ع ر ا المساس نموده بـ



 نيلفون كثيد كه وزارت خار جها لندن بدادن ويز ب مو انقه كرده.

بسوكی



 شدت اختياز ميكردبسبيار نتو ان و ضهيف شده بود بذحمت از جابير

* $\varepsilon$ P


 تاذل شب دز ميـان اهـو اج اين ا امـد يشـهه هالى تلغ فـرو ميـر وم

 يكشبسسياه:
 بايد جهاز مابه بورت سميد لنكرالد ازشود ديدم تااين نيهة شبسنيز



 جون ويد منوضشتنها











 سرازير بود بد بارك كن. خدا ينايش ميـلـردوباصداى كريه•آلودصتحت




$$
\begin{aligned}
& \text { نهاد وباما وداع ك5 } \\
& \text { ضبحاميـد }
\end{aligned}
$$





 منظم حر كت ميكند عجالتا تشو يشىمـو جود 2 نيست بسيارمسرور







موْزَبه تماشاى شهربر دازد .







 فرانسه درين مورد سوالا تى ازخودسهه سالار كرده بودند سوالات







 زويعار ايد امرسلطنت براساس انتخاب عمومى وآراراى عا مه ملت

 سلط:ت نداشتهوهر كـزباينكار اقدام نميكنمدزمور ردسلطنتاعاعلبحضرت
( (20)
اهان الش خان هيَع رْخالفت ندا نته و ندارم اين امر نيزبهآراى عموم



 وسودار احمدشاه خان را بافر مان مخصوص تزد سبه سار سالاربهدهاريس فرستاده بود إينها دو روز. قبل از رسيدنما باكشتـى رهسمارمارمارسيلز
 سبهسالار روز بروز خوب شم



 سیه سالار به باسخ وى مى برداخت جو ن به بشاور رسينيم افغانان


 دكـتور غلام متحدد خان عبدالحكيم خان وكيل التجار دولتامانى





دورى راد ومذا كرات با مردم وتشوويت هــلـسل از شنيدن اخبار





 كه در يكاططقريلبانما تابشاور Tمده آيا به امر شها بو دمياخو
 بشاور مرود ما مم خوامش او را بذير فتيم از هـكم امتناع و ى بـ يشاور خبرنداشتيم انسر ايكليس.كيت عهالتا به احترام شمابنامبرده حرفى نداريم ولى بايد به لا




 تمام اين"موردر بستر بيمارى انجام ميشد سردار عبدالمزيزخان ريان كهبا


 سَه سالاز; تو ضيع شدهوبسازاناز صدت خانوادة بناناطهيمانداده






















اين جواب سلاح بسيار مدهش بود زيرا سباسالارميد انستحبيباسالـ




 واز كامة اول خود تندتر نو در برابر آبروى افغانستان اهميتى نداردتو هر خهاراده دارى بسكن

 انفاستانهاضر وTاماذه ميباشم .اين جواب در خلال اين احوالاطلا ع د سيد كــسردار شاه محمودخــان غازى
 وبرخلاف حبيب اسا به نماليت آغاز نمو.ده درين وتت على احهدرخان

 مقرر شده بود وجون ديد كه مر كــز در حال سقوط است خود را را
 بادو بسرش غلام محهد خان و نور احهدخان دريشاور آمده ودردين


(その)
و على احمد خان مهابلسه4 سالار نشستهبود على احمدخان اول اول علل














 مملكت است ا:كر شهاادعا داريد خنا نكهميكوئيد مردمسمتمشرقى




 زغر ديـكر از خاندان اعليxضرت سر اج. الهلتوالدين و ياشنصص شها
 مسلعنت بشنا سند من زيز بو ى بيعت ميـكنم على احهد خان تا آخر
 منهمان هو چيز است كه اظلهار كردم من نظريه سوم را نميشناسم مذا كرات باين ترتيب بیا يان رسيد على اخهد جخان ر هسهار منزل خو دشد سمهسالاودر بستتر خويش بانديشه هاى دور ودرانز فرورفت تمـبـهاى مسلمسل وضعنـورنقاهت سيهسالارٍانزده رو ز مارادريشاور متوقن S,دانيه.د; اين هال نيزسمهسالار شب ور وززمشغول كار بود
 نجات وطن دعوت ميكرد به سردار شاهمتحمود خان هدايبات لازمه

 درسهتمشرٌّى متحبو بيت و نفو ذ كاملهُ טارد وى بهسمت بیشرقى بورد سیهسالار ومن ازر اه كو هات به خو ست برويم دواين اثناخبر بسيار





, , از وى .أاء اءتلا
( -01
خاكوطن
روز









 هجرر نمود كه درعين حال مراقب اهوال مانير مانيز با شد.عصر آن روز









خودزا باحْندبن مبارزه وقربانى حاصل كرده اند مطهئن با شـُـد كا آسان اززدست نمى = هند.
سر ساءت ده شنب ناكـهان دو زفر به لباس تغير سر وروى نسته در





 امر خارقه بود مخصصوصا اللّنوازخخان كه از جهله همان خهدنغر :ود 'كهبراى آزادى هندوستان .النكلنيسمبارز• كرده متحكوم بهاعدام شدهو ره|فغانستان مهاجرت كرده ودر جتـكـ استقالال افغا نستانبطو ر مخغفى درقبائل آزاد رفته اعلانها ومر اسالات دو لت افغانستان را بـ


اطال عداد، Ti

 مخفى بهلباستغير بهشكلم ازسر حد عبور نهو ده بو د.شباشبسبهسالاز


(or)
ثهده بود وى از سران لو عُر واز خدام صادت وطن بود ديدن خارلك وظن وزيارت كوه و ببابًان ان احسانسات مارا به هيمبان آورد. نـب




 بالاغ خر• نجات و طن ؛


 وى اظهار تاسنغ يــكـر دند .




 :

 هi

وسرانةوم باتغاق همد يكرباستقبال ماT آمدد ماين مسئله رافال هيك


نشد.
سـب را در بالا هصار خوستبسر برديم سَهـسالار ازمهماناولنب



 جركـه ما بود .


 ظلم وجهل دعوت كرد وجنان با شجاءت وايهان و اطمبينان كــا
 Tمادكى وقربانى با نظريات خير خوا ا هانه سهسا لار إظها





(00)


 كــردد ماه رمغـان درخوست بــايـان رسيد سهسسا لار ــ سردار شاه متحمود خان غازى مجلسما شرو ع كرديد عـاقبت تجويز شب كهبايذ به سه منطقهتقسمب شويم سر دار شاه محهودخان به جاجى برود و آن جاتــوـابى قومىرا تشـكبل داذه خودرا به كرديز برما ند من درقبا نل هنــكل بروم ودر آن جاترتيبـات كرفتد خودوا به كرديز بر سالم . خودسهـهالار بـ
 نيز درمعيت سبهسالار باشد ومر كز بمام مدايـات وعمليـات ممانجا خوامد بود كه سيهسالار تشريف دا رد .براىاخخذ مداياتوداناندن




 نمو ده مردم سمت هشرقى وشهالى و سليمان خيل درين موردسـسـخت






 سجهسالار بطور قطع ازقبول واءان سلطنـت اباآورد وبا يك بيان

 نجات افغانستان از خطراست براىاين آرز و خاندان خودرادر دوس

 مردم سمت جنو بیى مو بوط نيست اين تضغيه: به عأمة ملت افغانستـان تعلق دارد منبواى سلمطنت نيامبده إم شهانيز دوربنقيام ملى آرزو ماى







 ومن جانب صنالكل زفتهم سبهسا لار بسوى.جدز ان حر كت كردمردم




COY







 :زبأز حبيباله وعبدالحــكيم خان برادر عبدالعزيز خانن بارك زائى






$$
\text { مو قفن سـح }{ }^{\text {سالا }}
$$

سيمسالار ا: خُوست عازمجدران شددر ين رامدومسئله بيشرو بود

 -



است سبهسالار نيز برای،











 سقوى تـليم نككرده بودند ترفيـ واده فرداى آن عاز م كرد يز يز شد olir ازار كون تاكرديز قريههاى مردمسلميمانخيل وخرونتميبا شداين






4093



 ومدبرىشده واعتماد مااز|نطرف سلبكرديدهازينجهت مجبورشديم و با حبيبالهُ متفق كر ديد يم ــا آرزىمردمها اينست كهـ سیه سالار اعلانسلطنت كنددرينصو وتما به , كابوى خدمتمى كميمس:هسالار
 ملت مىدانست درحضور سران سليمانخيل كميز ازسلطننت اباورزيد
 خان كارميكندسختنااميدشنه بيكتدير ديككردست بردنـوآ اناين
 لشكرى T'Tنامقرر كند كه باعليحضرت امانالش خانببجتكدوقتيكه








 كر


 ا
 ميان مردم جنو بى وآنها دور ازصواب است راه ديـكعى هم زبود مثل قضمهُ در يـْيل خط سير خود رامنتحرف كان يس اكتدبيرفورى انديشيدو با همراهان خود مشو وت كر دو اTنرا عملى نمود يمنىقل از T T

 سrـنك عبور زهوده بافاصله بهبانلاده تشر يغ برد با.بالا ده در جوار شهر كرديز ميما مد ومaرجانداءاد خان د ران جاستسمبلار در قلعةٌ متصل قلعة T•ا اقامت
حوادث
سمهسالا رقبلاز رسيدنبهبالاده الس نواز خان زابه كرديزفزستاده

 غو ثاالدين
*
به بالاده زسيدم - سران منكل وبيست سواز كهازخوستا آمده بود با من بود ند - بحمدصديق خانوعبدالجكيم



ملا قـات دست داد .

 وعبدالهكيم خان را درافامت كاله خود كَذا بته خوهشانواينجانب


 وثابت كند كَه مر كه با وى مخالغت كمدهرعا با غى شهرده ميشود



 وعبدالحكيم خان در مسجد آمده أز سـه سالار اجازه بِكـردين بروند جون روز به بابان رسيد ه بود وراه نيزماموننبود










 كرد جوناين وتائ بدون اطللاع سحه سالاربعهل آمده بو دسبهسالار !ا قامتكاه خود تشرينبر د شب در كان الا

 غوثالدين خان واين خود سرى و عهد نــكنى ولِل بزرك ار است


 دب هنـــل تشر يف برد دا .
"
كب منـــكل اقامتكاه ما واقم كزديد جندروز در اينجا كذشت


(7)




 است سبه سالار در مقام آزاد تر اقامت كـنـد

 سبه سالار در كر ديز مناسب نيست و كذا تنتن كرديزنينز

 و, آنجار ا اداره ندايم - فردا با زا لمى


 -رد!






بشدت ميـار يد باوجود آن افنـاد عسكرى واهالى كر ديز در مبدان طياره آمدن مر الازتخنار ميبردند－سيـ خان غندمشر قوهانده سلامى انـى را اداء انمود توب هامى احترام فیر شد يس از انجام مراسم سامر هيام سِه سالار را بآنها ابلا غ كر دم و تصهيم سهي سا لار را براي نجات م：لمكت شر جدادمهمه متفتاً براى خ：ير وسعادت افغانستان د عاكرد 3 وآمادكى خود را براى اجراى تصهيمات سشعسا لاز اظلبا．نهو دند．
كر نيز

در كرديزدر قر؛ زهودم وفردا ！مور ملكى وعسكرى كر دبز را بد ست ادار• كرفتم
 ورد








 T سو ده خاطر هيباشم
(70)

دأسنان اسارتمحهدصدبقخان دردر بار حبيب الش تاثير مد هش
 عليشاه خان را با عبداللـطـفـمهاجر هندى ويــك يـيام تهديد آميز بسهت جبو بى فر ستاد جون على شانه خان نواسأ مم مادر زمر؛ افراد عايله ما محبو س بود از ;امبر ده عجل كر فتهبود كهامن يمام ر ا با به





بود: (ياتسليمبه هـكومت وى ويا تتل تمام افراد عايله شما .) علي شاه خان در كهال تهور دوبروى مردم به T T واز بلند ستم



 مهاجر انن سخنان ويرا يك يك به حبيبالثه ميرساند ند بس از آن آنكه









 كهبامردى
 بر كردن د, كال بيرحمى وشكنجه به زندان فرستار .
عزیهت
جندروز بعد مكتوب سبهسالار رسيذكه درا Tن عزيمت خودرا از

 تكو ;ه سبهسالا ر بدانصوب عزيهت كردم، در ين اثنا غوث الـدين
 نهوده بـکابل زـستاد ه بود .



 كرد اكر فضـل خـداى متمال واتـد بير حر بى سبهـالار و شنجاعت

(77)



 جريناثنا خبررسيد كهحضرت نور المشائخ در كتوأز آمدهمهتصل





 وبهلوان خانو كر كيمخان سر كى و كريمخان شرن وعصمترالش خان

 هاى امانالشَ باء:منات مردم شـكا يت كرد T T آكاه كفت مر كز در در دست حبيب الش







## (1)

بدبختى محبوس ميبا شند مابراي، خير وسمارت وطن وري

 ندارد مجلس راختم نوود Tآْا بـرج


 دركهباك Tامد ودر T نبا اقامت كزيد ديـر خبرى ازايشان باز نيامد. حهل4 4 ححهنصلينق خان
 وارد كرديد هنوز مصروف


 در سفيد خاك ميباشم اكر نادوسأعت. شامورالى خان زأ :هن نسير د يد






(7a)

 بسماريد حبس بدست دوست ومر كc بدستدشهن بهتر است نهاينـكه هن براى حنظ جانخود درين تصميم ملى رخنهو أرد كــنم اكـرمرا
 درمقابل دشبن
















جنC
 برابرمابو د :رظرف دوسماءت شـكست كر دiند محهدصديق خان زخم - هنك, برداشت ب.

 ا' خاضر شدم در حاليكه خورن از بد نش جارى بود خشم خزدرا باز 5: 5
 عوث الدين خان درتهام ساعات جنـع باا عوان خود
 رامراقبت ميڭكرد در آخر چون یغین كرد سقوىها شڭست خورده و جi بارى كردi شُريك شنه بر قو الى حبيباللّ حمالات شديد زهو













جنكـسليهات خيل
خبر شكستتو اییمتمدصديت خاندر ههه جامنتشر كرديد حبيبالل تـكان

 بغرستد عaمتالش خان نو شتت - كه چون متحمدصديت خان بهن رناه Tورده ازغيرتافغانى دورميبازم كه يذاه كزين خودزا بشها بغرستم

 در اين اننا غوث!لدين بدون T Tنــكه بامن مشوره كنديك مراسله
 بعهور ت فورى محهدمديت را -بسهن تسليم كنى والا خهود با لشـكـ اح, مار مى كـنم وتهديدهاى ناشايسته ديـكر نيز كرده بو دكَه ذكر آن, هناسب زمى دا نم. عصهتالش خان بخوا اندن مراسله نهايت بجتأثر شده و بـاى اينبك

مردم سلميان خيل رامشتعل كردانان. اصلمراسله را بخخو انينومشران









 سليمانچحيل ماي، كستواز وْ آمدند كرديزىما يـش قد مى نهو د ند عهـت الش خان اس اسيرو جنـكَ
 راناشى ازهمان مراسلأ غوثالدين خان ميد انست او كفت در مـان
 اماناهش خان كار نمى كـد محهد صديوي: را الز بين خورد مير النديمجون



 كريم توسط يكى ازسليمانغ:يل ها كه باوىاسير شده بود فرستادهشد
(ur)
س




 ازمحاذ خبر زسيد كه افراد امهد رئى و كرديزى زبانه از ميدان بر T اهد ند واك جانب ج'جى مبباشند ملك معراب خان وتو كالمخان وعده ديـكاز



 شهر كزديز خالى شده بوه سليما نخيل ما موفقاءه ييش مى Tمد بـد عيدالغنى خان جون ديد نظام ازدست رفته ود شمن هز ديك ميشو باهزار زحهت دستز نان وكوه كان غود را كرفته بابرادرانخ و


 باو جود آن كه اطلاع مـكر دشمن به بالا حصار رسيد از قلفه خارّ ج نشدم آواز فير سلبها نغيل
( $\vee$ そ)
 وحتى ج,
 ;اكهان محمد كل خان يسر بيردوست, طوطا خيل كــه هنو ز جوان







 خأرج شد يم من اه هيع درفكى بر. آمدن نبو دم وقبلا برانى اينكار





 كــيد ازاسساسات او تشـكر كَرده براه افتالميم جزء يـكدست لباس


## (vo








 نيفتند اولاد عزيز خود را مبــكذا نتند وخود




 !







حضرت صاحـبـ را در آغوش كرفته بود هضرت صاهب و آدم خــن

 متوجه شده بود باتغنكِهِ ويرا تهديد نمو ده متوقن كردان آيد معلوم شد برادر آدمخاناست كه ازعقبحضرتصاحب ميرود بدون Tآنكه من اشارتى نهايم محهد كلخان و غلام مدحى الدين ونور آلدر الدين قهرا اورا از اسب فرود آور :ند و كفتند شرمت نـى آيد



 مسكوك نقره درتفا ى زين بسته شده بود و ثقالت آن مواز آن اخلال مبكرد برادر آدرخان ازد نبال مى آمن ومـكرر عنـر ميكـرد
 همينــكه اسپِ وبول را كر فت بسرهت بيو جانب حضرت صاحب




 بوديد بن نائب كهند بودم وزير ‘ست شهـا خدمتميـردمب اين اسب
(YY)
مأل ننخصى من است دريغم مى آيد (4 دوينراه دور وسغرخطر ناك

 كردم سو د نسكرد مراد على با همان ا-ـاسات كر م م ركـاب مرا كرفت من نراسپ نشستم و او دستم را بوسيده بدون كَو جكترين
 هحمد شاه خانغندمشر با ييكر مجرو
 سبامان وردك توصيه كردم كه هر

 از دور هملوم ميشد غو ثالدين بامردان هبلـح در ثالى ديوار اجتماع ع
 وى متابان جانب من آ مد محهـ كل خان كـفت هنـــأم توقن نيست








جاجى نصها دف نهود يم وى از جانب سجنـك مى آ مد ازسبه سالار
 براى نان جاشت مهمان است ديدم د يــكر مجال توتــف نيست يك






 سالار رفتم ايناطالخدر طبقه حوم قراردار دودشت مبجاور مراز

 بمسجناك واردشدند .
عزيهتجانباجى






(12)

از يك جانب تير كّى شب واز جانب ديـ، سراسيمـى مرد م بهتر








 كاهى من و, كاهى الش نوازخان رديف خود ميساغتيم راه تاجا جى










 خعلر ناك است من بيشنهاد ميكنم شـب برغرا ز اين كوه در قلمهُ من

 انبوه دشوار بو
 اخلاص غْود را مانهر سا خت تهام شب در كنار Tتش نشسته بو ديمبا اولين منيدهه بامداد یساز اداى نماز ازملك تسشكر نهو ده براه افتاديم


 رافراهم زهوده وبران بوده است جانب كرديز خمله ببرد اما امروز خبر آمدن سهمسالاز را شنيـه و ازميان لشكر مانى خو دبه امتقبال T T اده است بديدن لشثكر هاى قومى رفتيم مردم جاجى واقعا در اثر

 مقابل صفوف آنذشکر هاى باحرازت كردش نهوده احترامات شانرا


Slames, $\operatorname{lin} 4 \gg 0$



(八)






 صغنه كههميشٌ مردم جاجى مسايل قومى خودرا ازروز كار كــنشته


 نسپ






 ادعا و بآ آن دست ". در هبارز

ارداستان دلاورى اومهلو است امروز دز حاليـيكه كـر ديز سفوط كرده ود نمن تاسجنك رسبده المان الشخان از قند مار خارج شده أكـر هصص مهلـكت تحت استبلاى حبيب الش دزا آمــنه باللا خره فرز :ددان و كود كان اواسير حبيبالش مى باشنددرين نتطهُ دور انتاده تنها بالشكر هاي جاجى يعنى باابن مر دميكه بـشترتجارتبيشه وغريب عـار مىبانـند
 به مردم كــغ برسر 'صل مطلب آمهـ ب مطلبيـكه مر دم منتظر آن بودند .
سههسالار كغت(اكنون كهوض) هنين استضـهراه يشسرو داربم
 وبارخو درا كذا بته در كمال حلاورى وفدا كــارى براى نجات وطنـ خدمت كـرديد بأما دوش بدو ن ورين قيام ملى


 برادر را بو ى بسا رد شش لك افغا نى العام ميدمد يس راه T T ان اينس
 و و -



* Ar

ببريد درين صورت مم ششرلك اففانى مى كيريد وممازا ا:تعام نجات

 كـنيد. دلازدست ندهيد - مردوار بايه دارى كـمنيد قوت دشـن




 نـكثيـ ولى بحواميد ازسر هد انفانستان خار ج كنيد امالى برامران جاجى شـا آبکـه باشيد كعماسه نغر در ينجا روبـروى جــواتالن
 داربم باز نغواميمكثت ومملفكتر ادر آتشوخون .كذاشته بسرزمين بيكانه كشواميم رنت) خون سخن سبه سالار بدينجا رسـيـي غريواز حاضران برخاستتاثيراين يانيه هنان نافذ بود كهةأهنوز Tنمنظر
 ودر حالِكه مـهبرا يكنوع هـيجان فراكِر فته بودور تر رفته مشنول
 صداتت ومردانكى T T
 دست ازين مبا رزهملىنخوامند كثيـ- جوانانجاجى كهبابيرق ماى


خو بش نز !





$s^{2+1}$
קند روز درجاجـى اقــا مت نهـوديم مسـردم كـردريـز اTمسـد ودودرهكده ماى جاجى اقام ت مى كرد هد قسهتى مم در جمكنى وسامر



 دسر -

 تاجائيكا
 دس
尾
(



 قوغن ، مزاز وميمنه در دست قواى حبيب الشافتاد . غلام نبى خان از راه روسيه بمزارشريف آمده بو دولى بهد از





 مدهش حـكم فـمائى دار دـ هرروز اين خبر هالمى زسيد و برتأثراتما ميافزود







(ヘ7)
 وخسارات مدعش برقواى معابل وارد Tوزده ـسانهأ وغانها بااسرابه

 *** ستو ط دبر موجب آن شد كه به سجنك آمده خود را به سه سالار






 خبـاره وارد آورده بهجاجى باز كـشت

مهتْماهشده ازفرانسه برT مدمايم اقامت ما در جابى بطول
 بدستدشهن افتاده موا سرد شده ميرو2 - مردم جاجى از كار تنجارت



(AY)



 خود كرفتهايم نامن اول مبنى برخبر ز زدكانى آنى
 تشويق وتشجيع ماشد اين نا مه بقلم خانم سـيه سالار بود مشا راليها
 افزودهبوحو Tناينبود(شها باوصف اينهمهبريشانىیماز او كارمار ار ابشدا
 تهام كنيد و بزودى بكا بل حملهنمانْيد بخكار يدمادرينر اه كشتهشويم) رغّكماسهرى مبشود مردم تنكـ_دل ميشوند منتظر ادد كه سيهسالار فيصلهT Tخرين خو درامر جه زودتر ابلاغ كند بـالا خـره يـك روز

 تهام وقت خودر امصروف تهيه وترتيب اين بلان كرذه بو د كليا ت

 ه:شود سا مان وو سائل در دست مـانيست كـه انه از سرمالى ز مستان



* 人 人
 هاى خو درا ا زتظظام دایه منتظر امر سیهسالار باشمَتَ دو بندى درميان جاجى وخوشى ميبا شل .

اللّنو از خانو حاجى نوابخان!بهوزيرستان برو ندور T T:نجامردموز يرى را استهالت كمند وهرقدر بتو انند از جوانان وزيرى سلا حو لشكر ترتيب


 رهسیار شد ندسردار شاه محهودخان بماموريت خود رفتومنترتِبات لازهه كرفتم واز جاجى به ;هم سنبله جانب قاسم خيل عزيه ت نهـوده









 رابأخود T Tرده فردا :
( 1 人

 سمـهسالار رسيد اين زامه مشتمل بريــك خـبر خعر ناك ومدهش بود سّ مسالار نوشته بود Tامدن مردم وزيرستان مو جب خشم مامور ين


 بعانرا بهبارد خو امدكر د سمهمالار ازين قضيه تشو يش نموده بمنامر داوه بو Tاز ويلعجويغ ديـلـر در هميزان TTدند اين لهكرهاتخْهينا بشسمعزار نغر
 مهلمكت بسدار صصيمى وراسع بو2 مهلوم شمد تهديد دو'ت بـر تانيـ

 كهفردا درطليعة بامهاد ازراه شتر كردن به خوشى برويم وازان جافورا به حمله Tغاز كiيم ساعت دهشب، سومين • _اسله سبه سالار رسيد اينمراسله كيز ازيك خبراسن الـكيز ديكر انعار مى كرد .



 بو دند سردار مـجهد هاشمهخان در حاليكه باخعر هاى شديد مو اجه بود

در كمال متانت ازسهت مٌرقى خارجشد ومى خواست براه سفيد كوه




 ا T سحر براه افتا ويم ساعت


 وخو وراازهنـكـتواىستوى نجاتداده ازراه جنو بیى هاز مخارج شده

 در ين قيام ملى سهيم شود ق.ول نكزيه بـهند وستان رفته بود .

خوشى
عصر 1ميزان بهخرشى رسيديم شب: آ نبجا توقف كر ديم درم





هؤ'ف هئكام مجاهده در نجات وطن
(91i
 صه تن از قرابى مخالف را باخود اسبر آوردذه .
 خونغودرزا معروض :خخطر ديده بود ند بعد ازيكجنكس مختصر تاب مقارمت نيأورده سنكر هارا كذاشته كريخته بود اند خنـانجه در





غفلت شان را توضيح كردم .
فيصله حنان شد كمع آن سن صد نغر اسير را بحضور سـهسالار بفرستيم فردا اسير ان را جانب جاجي هـر




 حدس من درست بر آمد اطلا ع آَورد ند



 است ي كعجا شده منتظر هدايت من با شند ـ مطنابت هدايت مُبينههمه سر وقت حاضز ششده بودid - قواى خود را به سه دسته تقسبم كردم وزيرى ما را جا نب جناح راست و احمد زانی ها را به جناح جا ولشـكرجاجى وهنــلل وجد ران را در قلب لشكرتعين نمو دهصريكرا به وظائن شان مستحضر كردانيدم وامر كردمكه دردوشنى صبع



 اله نواز خان :اطمردم وزير ومنكل فراريان مححد T غه را و مردم احهل زڭى وجاجى و جل ران وغيره فرار مان كا ريز در ويش را تمقيب كرد سران كو چیى ييـام كردم كه از تعقيب فر اريها باز كر دند تا همه
 Sه ما تامححمد Tغه ذزاريان راتمقيب كرغيم - قواي منشالفاز T ننجانيز شكست كردند ـ عبدالغياث غند مشرويـغْفر كنبك مشر اسيروبامر ^ن تير باران شدند ـ قواى ما آنها را جانب خلار آسياب را نده به
 آند سته|زقواى ماكه به تعقببفراريان بهكـاريزدرويشرفتهبودند تا كلننالز د شهن را تعقيب نهو ده به زر غون شهر آمد ند - صبع
(ar)




 مار ابص رف جالىدعوت نمود محهد كل


 حر كت كردم .
لراطراف يايتنخت













 در 10 ميزان زامى خان منـكل - زمرك خان جدرانى، ملنجان جاجى باديكر مشر ان قومى خو در ا بـكوه ز نبورك بمنر سا ند ند .


جر يان دا شت
تو ت هاى دورمنزل وثقيلفرا نسوى از ":أهر نبان وبالا حصهارمارا
زيرآتش شديد قٌوارداده بو: .
لشمكرمحهد كل


در هايان روز باو صن T انكهه دستوزات مادرعمليات جنغكيازطرف قو اوما بدر ستى تطبيقميـكرديدبنا بر تغوتاسلعهة دشمن، از سياهسنـC بعةب نش:غنى موقتى •جبور كرديدند .
 توپ وتفنـع نضارافرا كرفته.
 ازصاحب منصربان سابقهار ذولت ودزاينوقت فرمانده قواى ححبيالش u.T $T$

هؤ'ن:لشک,رهاى، مجاهدين هنكام ورود بكا بل
(10)

واطلا ع داد كه تواى ح:يباس از لو كروسمت جنو فى بسرعت جانب
 شنيدن اين اطالاعات از يك الكو و خطر تهامكرديدن جبهخانه از جانب ديكر باءث تشويش من كرديد .
 خود زا ابسرعت جلب نهو



 T $T$


$$
\text { حـ } T 4 l^{~ خ ر ي ن ~}
$$

 نو از وزيرىباشار ؛ هن ازتخت زن نور
 بغرشدر آمد ند


مشنول كر ده بود .

(97)



براحت برار ند .
روم - مردم كو هدامن و كو هستان نـشثتر بسغنـان حبيبالهاغوا نشو іدو دست از كشتوخون مردارند زيرآ ن هانيز فرز ندانوطنو
 غارت آنها قلبامر امتاثر ميلكرداند .
سو م - نكر ان احوال عايله وفرز ندان خود مامى باشم .

 صبح دمبدومنبشهر نزديك شدهاراده نهودمه جهزودترخودرا بـر دم




 اد اره ولايت است رهسـار شدم دشهن اين قسه.ت شهروا تا زه تغْليه

 سردارشيراخمدخان وسر دازفـيثن مدهد خان وسائر دو سمانباسستقمال هن آمده بو دند هر جـا مر:م در راس


(9)



 احمد ولى وعبدالولى را كه ملازمان وفادار من نجات واده واده و مغخغى






 المنيث شهر باغ ولا غلام نبى خان نزد,




 (U.

(a入)
در ;قاط مختلف شهر بود ند جهـع نهوده يـكل سته: قوى تشكيل دا ده
 بشد ت هنر و ع شد با وصف معاومت شـل يد قوا ى هرد ل شـكست خور و وخودش كشته شد نعشاورا براى اطلا عمرهم درهوك حند ساهت آويختند درين اثنا مسلسل اطلا ع ميرميد كه سيد حسين باقواى مكحل از مزارشر يف جانب كا بل مى T يد و يك قو • ثيز از جّجلا T باد روان شده مرلحظه خطر بزر كخ شده ميرود مشکل اينست كه مابمبون امرميهه سالار نميتو انيم اركٔ را بمباردمان ككيمـ




 راییش بينى عيكننّد دوروز در ا نتظلار كذ شت شام روز مومجواب
 يامر كع خا iدان بيعناه ماو يانجات وطن؟ اماسپه مهالار نجات وطن را بر مركا خاندانضويش تر جيحداد، وى نو شتهبودتصهيممن نجات مهلكت است ارك را بهبارد كذيد ووظن را ازخطر نتحات دهيد ! بمبرد خو اندنامر، ترتيب كرنتيمكهدوتوبهر كـبه كو هشيردرواز•

 موضـع كردد من وسردارشماه متحهو دخان دز هها وباغ نزد يك توب


(91)

رنتيم مرم كابل والشَكر شاى ووماين منظرة رقت بار رامى ديد ند
 ب4 مصحنيمقوب خانٍ فرانسوى را روبروي درواذه جنو بـ آ, كمآتش كند - معلومنيست كلوله توب به سينه دوست الهابت مبكنث بابه ل دشمن



 كورة Tنت تبديل شد شُراو Tتش وستو نهاى وود شضلارا فرا كـغت
 "

 يكى تيله

ساعت شب وغدى از اركّآمداينوفدعبارت :ودازسر دارعلىشاهخان






 راتأيـد كردi

 .
 شمافرستادو شهاهم سر ان قوم را بر اي مشور ه خو استيد او از مو قع استغاده كِده باكَسان خود از دروازه شهـالى جانب كو هد|منرفت.

UдLe slas


 تعقيب T T دروازه شهالى رفتم نزد.ك عهارت سردار ششاه محمو دخانغازیازدوز

 به شنينن اين صد|شتا فتم وهمه افراد عــلـه را ابه محت و سهلا مت

يافتم و بياد اين بيـت افتاد م كه در كود كى شنيده بو دم :
 از فرط شادى اشك ازخشمانم سر ازيرشد در صورت و مـــــاى همه

41.1
 هأز

 وتمام اين موغتيت , الز تونيت الهي دانستم.

* S 1 ;Sil -

2

 (t) دو

 با
 چون هر ا:هى شناخت ولى بصورت
 و'ا ار كا, اخاموش كا ~ ~ ~

بو د رغز انه T T $T$

 از زیِ خا


 ازار

 شريدشد. مرمى ديسر بهـنى سردار على شاه خان اصابت كرد و!
 به خا
 خار جه و جناب على مجمدخان وزارت دهارف را اداره كندبقيٌ كـار

هارا منوسردار نـاهمعمود خان غازى اداره ميـكرديم •
امر سلطلْ
كار هافى الجهله سمروصورتىנيدا كردمرصممنتظرورودسیهسالار

 حر كت كرد و
(1.r)

يستهدسته باستقبال مي.رفند كه زودتر به ديدار زجات بخششاى وطن شرفنيابشو ند- منبه خالستونرفتمور ابور عرض كا دم سمه الار خدمات ناخيز مراتغدير وبسرورويم بوسهدامٍ
 طاهره دختر سبه سالار كـه هنوز $1 \Lambda$ سال از عمرش نـكنـتـه بود
 دراثر بمباران اركى دست وبايش مغلوج شده بود جون ميد ا نستم سبهسالا; دختر خودرا نهايت دوست دارد خو استمخ.ر مركى اورا
 حر خهالـتون خودشان قصه رابه ميان آوردند وبـا همـان حو صلك



 خداو ند وطنرالزينبدبختى نجاتخاد بهتراست اين تضايارا فرا ا موش كنيم) يسازان بـن هدايت دادند كه فردابششهر وارد مى شو ند . فردا از ك انخ خهلمتون تاقصر سلام خانه هردم شهر درذوطرف




(1.8)

درسر كت بو دند Tوازدهل أنها درطول جنذهطنين افـخلندهبو دمردم
 برسطاند مو كب سمهسالار در ميان هلهلة شادهأنى, احساسات كرمهر مم T T T T T T T مينهو د درسالمخانه سران شهر ر جال بزر كـ خـاندان شناهى سا بــت
 حاضر ششده بو دنل- سمران لشـك, هاى قومى نيز جإبحا اخذ مو قـسع كردند سیسالار دزهبان جوش احتر ا مات به سسلا مـخانه وارن شـد ودرموضميـكه تبلاخو دمردم انتخاب لموده بو دند قيام كرد و T Tـكله خطلابه مغصل ايرادنهود كهتغهيل آن درمعبوعات آنوقت نشرشده
 خعر نا ك دخا ويران- جو انان كشته- معازف :ر.ای_ نظام اجتماعى مختل وامنيت محدو كرديد ـ تغت وتاج افغانستان بدست حبيبالهُ و ر فغـاى او انتاد كاششها ازسوا بقش اطلا ع داريد - من از يك كوشه دور دست بادو برادر خو مشرقي فرستادم Tرزوى
 ابناىو لن رفيت راهم شف يكى از آرزو هاييKـه داشتم ا نجماميافتاين
 وبار ذةاى خود دفرارىشنده اميدوارم :هتوفيقخد| افغانستان حماتنوين
(1.0\%


 آرزو منيك توصـيه دارم كه در هر امر بخدا"و
 بودـ هنوز نطو تهام نشده بود هـكهيكـباره غر:و مردم بلمدشدههه آواز بر آوزد;




任 T يالكغردشهاوظيهג حو در ا أنجام دادم - ايزووظي
 و هو كزباين حـ


 :

اعلمجضرت ضياءالملة والدين دويدند كـه دسُت هاي سّه سالار را
 هجو م نهودند- سیه سالار دس = خودرا نداد ومر دم را بـار د د يـكر
 هيكنم اين بار كرا ن را بدوش من نـكنا ريد- درين ميا ن هـكت

 (هـيَع نمانده بود ککهوجود خطـرات مـو جو د استـ هن-وز حبيبالش ب توالى مسلح خو د در كـوهستانْ ميباشد درمملكت شها نظام اجتما عى ك كــيخته ـ تنها شها بوديد كهمايتخترا از شو رشيان تخلبه كرديد اكـرشرشها ا ين









(1. $V$ )
 كيـك فيز تن يمار خود راقربان T سايش ملت و سر بلند ى مهـلـكت خودكـنيد) هنوز ستخن حكـت بايور بايان ترسيد ه بود كه مر د م
 خود را درميان الحاح وهجوم و بيعرارى مرد م مهصهو د ديه و هيع خارة دداشت مردم را خاموش ساخته كـغت هون قبول اين امر مر كز برضاى من نديبا شد من اصرار وتمنيات و خْوامش ها ى شمَا وا بحيث بك قر باكى قبول لهوده حاضرم كه خود را د ر راهخد مت شما
 جنبش آورد קون اين Tوازه به بيرون سال منحا زـه ر سيـد غـر يو


 . آرام شدند
اركا هنوز قآبل سكو نت نبود اعليحضرت بنا جار براى اْاما مت شبانه خويش در منزل محهـد هاشم خان فرقه هشُروبراى|ادارة امور سلطنت در منزل سردار فتح دیْهد خان اقامت كزيدند - بيعت تدام

 ممنسكت امثيت كامل ح كمیفرما كرديد .





 نوين.خود Tغاز كرد ند .



 اميلوارم برخم آزاد مهلـكت آباد ومرد م سر بلند با شند.



er )

$$
=(\text { trou })
$$

فزمانچاد شامى

家


草, U






$\qquad$



人，





حابٍ دانش كتابخاند- دهكى نعلبندى، قصه خوانى- يشاور

