# شهيدمزارى؛ فدراليسم و آرمان تحقق عدالت اجتماعى 

على احمدى

شُـهروندان، انكشــاف متــوازن، حــق تعييـن سرنوشــت،

## درآمد

مشــاركت عادلانـه در قــدرت و وآزادى انديشــهـ و بيــان از
 حكومتهــاى پيشــين افغانســتان بهشـــدت در برابــر آن


 نخواهــد شــد. بحـث عدالـت اجتماعـى در انديشــُ شـهيد مـزارى
 تحقـق پيـدا مىكــــد. از هميـن رو، مـرارى بيشتـر از از هـر فـردى، تغييـر در رويكـرد و ســت حكوهــتدارى در











 بـرادر افغانسـتان جـيـزى ديخــرى نبـوده و نيسـتـت بنابراين،




 شـــد. توزيــع عادلانــه امكانــات و فرصتهــــا، برابــرى

رعايــت حقــوق مليتهــاى محــروم، توزيـــع عادلانــهـ و





 و مسـئوليت همغانـى اعـالام كـرد و سـكوت در برابـر ظلم



















آرمــان باقـى اســت.

## فدراليسم؛ راهى بهسوى عدالت اجتماعى

ايـــداى فـــدرال از حــق ورود همــهاى شــهـهروندان

 محافظـت از حقــوق مسلمشـــان سرحشــــمه مى كيــرد

اينجــا سـى مى كنــم نسـبت بيـن فدراليســم و عدالـت
 عدالت اجتماعى به مثابهٔ يكى آرمان


 و نظـــام سياســى در ارتبــاط اســـتـ. در ايــن دو مقولــــ،



 و حكومتههـا لازم اســت اصــل شايسـتغى و ولياقـتـت را
















 ارزنشهـاى اوليـهاى عدالـت اجتماعـى در افغانسـتان را از

 سرنوشـت، تثبيــت حقــوق همــــُ اقــوام و مليتهـــا








نسـبت فدراليسـم و عدالـت اجتماعـى از ديـدگاه شـهيدمزارى

شـــيدمزارى يكـى از اوليـن شـخـصيتهاى اسـت كــه بـا ارزش قايـل شـــن بــه سيسـتـم فدرالــى، خواسـتار تطبيق
 افغانســتان تحليـل دقيـق و كارشناســانه داشــتات، دريافتـهـ بـود كــه عدالــت اجتماعــى در جامعـهالى نامتجانـس و
 فدراليســم دسـتنيافتنى اسـت. بــه كفتـهاى شـهـيدمزارى:
 شـود تـا هـر مليـتِ احسـاس كنــد كـه در بــاره سرنوشـت



 در آن توافـــق مليتهــا در نظــر گرفتـه شــود، عنعناتـش در



 ارزش قايــل اسـت و در پرتـــو آن رويــاى تحقــــق عدالــت


 سيسـتم فدرالـى مشـاركت سياسـى و احســاس جامعـهـاى


(Elazar, 1991:33)

 هــدف مشـترك همــه تبديــل شـــده اســت. دسـتـيافتن



 اســت. بــراى دسـتـتيافتن بــه عدالـــت اجتماعـىى، بايــد


 نظــام سياسـىاى اسـت كــه از قابليـت ايجــاد اتحــاد در


 در ارتبـاط اســت و مىتوانــد گروههــاى مختلــف را حـول نيازهــا و اهــداف مشــترك گِــرد آورد (Ibid, 1991: س ابّ).









 برآينــدى بهجـز اسـتبداد و ســلطهاى يـــى قـوم در سـاختار سياسـى و حــنف ديخــران نداشــته اسـتـ.







 حقــوق سياسـى يكســان اسـتـ. در جامعــــ كثيرالقومـى
 و نــرّادى بــوده اســت، در موجوديــت ســــــاختار متمركــز، مشـاركت سياسـى فراكيـر امـر مجــازى و وبـهدور از واقعيت اســت. در تمـام حكومتهــهـاى كــه افغانسـتـان تـا حــال















 مــزارى از دموكراسـى در افغانسـتان، روايـت دقيقى اسـتـ.




 نبـود و مشــاركت سياسـى عادلانـهـ بــه كلـى بــه فراموشـى



(Inman and Rubinfeld, 1997: 44). ايــن دلايــل
 حكومــتدارى پيونــدى نزديكــى دارد كــه عبارتنــد از:

 اصــل عدالــت اجتماعـى مى شـــود. حــال آنكــه، منابـع


 اسـت. رعايـت اصـل تـوازن در تخصيـص منابــع دولتـى





















 ملـى و استوارســازى عدالــت اجتماعـى، فدراليســـم تنهـا راه اســت.

عدالـت اجتماعـى را حـق مســلم تمـام شـهـروندان كشـور مى دانسـت و بـراى تأميـن آن، بــه مبــارزات سياسـى آغــاز


 وجـود نظـام سياسـى متمركــز از يكـــــو انــواع مختلــف






 از حالــت متمركــز بــه غيرمتمركــز عنــوان كــرد. هــرارى
 درسـت منابـع ملــى، حفاظــت از آزادى آهــاى اساســي، مشــاركت سياســى عادلانـهـ و خلــق احســاس جامعـهـاى



منابع



تــاب آول. كابـلـ: انتشــارات سـراج.
2. Elazar, Daniel Judah. (1991). Exploring

Federalism. First Edition, London: University of Alabama Press.
3. Inman, Robert P. and Rubinfeld, Daniel L. (1997). "Rethinking Federalism". Journal of Economic Perspectives, Volume 11, Number 4, Fall. Pp: 43-64.

زمينـه مشــاركت سياسـى عادلانــه را بــراى همــه فراهـــم
 r- حفاظـت از آزادىهاى اساسـى: يكى ديخر از دلايل
 از آزادى هاى اساسـى است. آزادى بيان، آزادى عقيده، آزادى



 در بخـش عظيمـى از تاريخ افغانسـتان، آزادى بيــان و عقيده

 دينـى و مذهبـى مـورد قــلـ و كشـــتار قــرار دادنـــد و وآزادى







 وارد ادبيـات سياسـى افغانسـتان نمـود. به باور شـــيـدمزارى (امليتهــاى كـهـ محروم بـودهو و تحت فشّـار بوده اكــر قانون


 r

 حتى حـق عبـادت را نداشـتـند، جلوگيرى مىشـود. سخن پايانى

در انديشـهاى مـزارى، عدالــت اجتماعـى و فدراليســم مكمــل يكديگـــر اســتـ. مــزارى زندگــى زيرســـائُ


