## تحليل شاخصههاى فدراليسم و جايگًاه زنان <br> در انديشه شهيد مزارى <br> عبدالقيوم آيتى

وازگگان كليدى: فدراليســم، رهبرشهيد استاد عبدالعلى
مــزارى، جايـحاه زنـان، حـق رأى، شايستهسـالارى و تعيين سرنوشتسياسى.

مقدمه


 حـق خودمختــارى نسـبى بـه اقـوام تشـكـيلدهنـنده ايـالات

 تقويـت پلوراليسـم فرهنگـى و حقوقـى كـه مزارى بـر آنها

 افغانســتان تلقـى مى شـــد. زيــرا بــه اعتــــاد او: در سييسـتم


## چچیده







 حـق حضـور و مشــاركت در تمـام عرصههــاى سياسـىـ،
 مخالفـت بـا حضـور زنــان در اجتمـاع را خــالاف دسـتور

 متناسـب گروههـاى قومـى، شايسـتهلارى، مشـاركـاركت زنـان




نظـــام اجتماعـىى، تغييـر نظــام فرهنـــى و تغييــر نظــام آموزشــى، اسـتوار اسـت. ا. مشاركت متناسب گروههاى قومى


 آينــه كشـور مشــاركت كنـــد و در نظامسياسـى آينــده بايــد







 در ايـن كشــور در سرنوشتسياسـى خـود ســيميم باشــنـد.

 و وصـل مليتهــاى متعــد اســت. مـا معتقديـم تنهـا راه



 حـق طبيعىى مـردم اسـتـ كـه خواسـتار حقـوق خويـش و

 صريــح وواضــح و مسـتدل سـخن كفتـه اسـتـ: (ااصـل اساسـى و احيـاى حقـوق مليتها، تنهـا راهش سيسـتم فدرالى اسـت كـهـ بايد افغانســتان به اســاس آن آن اداره


 كــه تأمين كنـــده خواسـتـهاو اهــداف كليـه اقـوام، مذاهب














 بين المللــى اسـت كـــه رهبــر فرزانــه، مشــاركت زنـــان در تصميمگيرى هـاى كلان سياسـى و نيـز مشــاركت آنـان در




قوانيـن اســلامى و انســانى اســت.









 مردســالارى، مشـاركت زنــان در ساختارسياسـى، تغييــر

بخ

Y 9 در صــد مـردم مـا از بيـن رفــتـ. ايـن چطـور مىشـود





 ارضـى افغانسـتان حفــظ شـود، ايجـاد سيسـتـتم فدرالــى در افغانسـتان اسـت. مـا طرفــدار آن هسـتيم و آن را اعــالان






$$
\text { پيشــين، } 9 \text { و و •0) }
$$






## r. ش. شايستهسالارى ونه مردسالارى

يكـى ديخــر از شــاخصصهاى نظـام فدرالــى از ديـدرًاه شُـهيد مــزارى رعايــت شايستهســالارى اســـت در در



 تغييـرات پیديـد آمــده در جامعـه، خواسـتار آن چجيزى اسـت

 افغانســتان و بازنشناسـى آن بــه جايــاه انســانى آن اسـتـ. ايـن فريــاد در شـرايطى از زبــان رهبـر شــهيد طنـيـن انــداز
 اصــول و ارزشهـــاى اســالمى، صريحـاً ابــراز مىدارنـــد

و گرايش هاى سياسـى باشــد بحران افغانسـتان حل نخواهد


 كه در آن حقوق همه مردم افغانســتان رعايت شــده و سيستم انحصارى قدرت را درهم مىشــكند مناسـبترين ســاختار

 و تركيـب قومـى، مذهبـى و مححلى آن بيشـنهاد مى گـردد

 در تصميم گيرى هـاى سياسـى مربـوط به كشورشـان تحقق
 (احـزب وحــدت معتقـــد اسـت و اعـلان هــم كـرده كه
آينـده افغانسـتان توسـط يــ سيســـتم فدرالـى اداره شـود تا




 هـم سـلاح دارنــد، هـم امكانـات دارند و هــم وسـيله. تنها














و بــا خونـش ايـن ســـرزمين را آزاد كـرده اسـت؛ در دامـن

 كـرده ايـن رنـج را مـادرش كشـــيده اسـتـ.(لاله سـرخ(9)، ( $\mathrm{r} \cdot \mathrm{O} / \mathrm{l} \cdot \mathrm{F}$

 براسـاس لياقت، تخصص و شايسـتـگى باشــد و نه براساس
 r. مشاركت زنان در ساختارسياسى




 سرشــمارى و ... داشـتـه باشــند.

حــق رأى، تعييـن سرنوشــت و تصميمگيـرى يكـى از
 انســان داده و او را مســئول تعييـن سرنوشــت و وجامعـهـاش قـرارداده اسـت. هـمـه افــراد بشـر اعــم از زن و و مـرده، پيـرو



 رهبـران جهـادى و علمـاى كه فهم و درك درسـتى از اســام ام نداشـتند، مخالــف فعاليتهــاى سياسـى و حضـور زن در







كـهـ زن افـــان، نتشـى در حكومــت آينــه افغانســتان نــدارد




















 اجتماعى سياسـى، بودند، خلاف دستورات اســالام دانسته و خاطـر نشــان مىكنـد: ا(زنـان از كليـه حقـوق انسانـيانى











كاملاً آزاد باشـــد و همه مردم افغانســتان بتوانند درآن شـركت
 مى كنيــم و طرفدار شــركت كليه مردم افغانســــان اعم از زن

 انتخابات داشـته باشــند ولى زنان از اين حق مســـلم انسـانى



 نظـام سياسـى كشـور و انتخابـات، بــدون حضـور ناتمـام و ناقص خواهد بود: (امـاطــا



 نصف مـردمدر انتخابات حاضر نبـوده و انتخابـاتـات ناقص

ج) ضرورت سرشمارى

مسـئله ديگــر در انتخابــات مشــخص نبـودن دقيـقـ نفـوس اسـت و مشــكل ديخــر شـركت و يــاعـــدم شـركت





 اگـر واحدهــاى ادارى معيـار باشــد حقــوق تعــداد زيـادى








 مخالـف حضـور زن در عرصـه سياسـى اجتماعـى بودنــد، خــلاف دسـتورات اســلام دانسـته، اظهـار مى كــــد: ا(زنـان

 فعـال باشــند انتخـاب كنــــد و انتخـاب شــوند.
 ب) زنان و حقوق مساوى بامردان


 قــدرت بـر مبنــاى تركيـب قومــى بهتناسـب ترتيـبـب آراى



 تكــرار تجربيــات كذشــته تـرس داشــتـ؛ و بــراى كار آيـى















خـارج از كشـور فعـال كـرد. بديـن وسـيله حـزبـو وحــــت







 مماكتشــان مشـاركت داشـتـه باشــند و در انتخابـات هـمـ.


 F.F تغيير نظام اجتماعى F.

رسـوخ دامنـددار تبعـيـن و عصبيتهـــاى كـور در بيـن













 شـركت كنتــد. مـا سيسـتم انحصـار را به هر شــكـل و شــيوه




رهبـر شـهيد ضمــن اعــان ان مواضــع حـزبو وحــدت








 گرفتـن حقـوق آنـان و جلوگيـرى از شـركت آن در تعييـن




 د) زنان و حزب وحدت اسالامى افغانستان














 در سـطح ولايـات در داخــل و در شـهرهاى مهاجرنشـــين




 باشــيم.)(احياى هويت، ييشــين، VQ)






 9. تغيير نظام آموزشى

















 در ديـــدكاه رهبــر شــهيد، حــق تحصيــل را بــراى

حقدارنــد كــه در انتخابـات شــركت داشــته باشــند ولـى

 (احيـاى هويـت، YV) او تابعيـت را تنهـا معيـار مشــاركت شــهروندان در سرنوشــت سياسىشــــان مى دانــــد و هـــر

 برخـى احـزاب جهـــادى دربــاره مشــاركت زنــان ابــــاز
 مخالــف هـر نــوع تبعيـض جنسـى بـوده و آن را ناسـازگار









## ه. تغيير نظام فرهنگَى













 داشـته باشــند و در هميـن راسـتا اسـت كـــه شــهيد مـرارى


زن و مــرد يكســان دانسـتـه شـــده اســتـ. امــا در ديــدگاه مردســالارانه بنيادگرايـان اخوانـى و طالبانيســم، چحنيـن نگاه






## نتيجهگيرى


و همـــواره تحتســــلطه و فشــارهاى نظـام مردســالار انه









 بـا كار، تحصيـل و مشـاركت زنــن در اداره كشـور را خلاف



 را دار اسـت.

