اقتصادیات بامیان
تکرش نفوذ و اکتشاف اقتصادی

مؤلف
غلام عمر رسولی
قسمت مندرجات

مقدمه:
تاریخ و موقعیت جغرافیایی بامیان
پیکر ۲۰ متری و مغرهای امیجوان
پیکر ۳۰ متری نیز می‌تواند به تحقیق علمی قرار گیرد.

اهداف تحقیقات علمی
طراحی و بررسی
اقتصادات و وضع زندگی مردم بامیان
مصرف تولیدی
برایل های دهاتی
ماهی سوخت
روغن حیوانی (روغن زرد)
رنگ‌های معدنی
معدن زغال سنگی کرک
معدن آهن حاجی‌گلک
صنایع دستی
تعداد کارگران و تیم‌تالین ویلین‌هنه
سیستم کار
مواد خام
گیاهان
خطر‌خور
نگهدار
برگ

دکان‌ها و سرای های شهر بامیان
دکان برنج فروشی
سیا سکژاری

من‌ده بحله رئیس گروه ریسبرج بامیان از هالی‌چر جلال‌الدین آقای توریالی اعتمادی رئیس پوهنتون کابل و دکتر محمد صدیق رئیس پوهنتون تعیین و تربیه و معاون پوهنتون که در راه ریسبرج همکاری نموده اند از صمیم قلب تشكر می‌نمایم.

Dr. A. Richardking همچنین با کمال افتخار از دو دکتر معاون نیم کلیسیا که اساس ریسبرج را در پوهنتون تعیین و تربیه کرده‌اند و اولین شخص بود که در راه ریسبرج بامیان با ما همکاری نموده متشکرم.

همچنین با کمال افتخار از اتماماً نظریات و نکات پوشر ند دو دکتر زبيح‌الله النزام صمیمانه تشكر می‌نمایم.

Dr. G.H. Benham ناگفته نبايد که از دو دکتر جی بی جیم هم متخصص Walter M. Yeager آمر پوهنتون، آقای مستریبگر

الف
نیم کلمه‌یا در دیپارتمنت اجتماعی‌های پوهنی‌یی تعلیم و تربیه که در بعضی موارد به‌همراه مشورهٔ نمووده و بالاخره می‌خواهم به دوست محتز رم آقای الفشان خان خداران استاد پوهنی‌یی تعلیم و تربیه که در خواندن این مختصری با من همگاری نمووده بهترین تشکرمن را خدمت تشن تقدیم می‌نمایم. همچنین از مناطقی بنگالی عبدالرحمان خان و سید مسافر خان تایبست های پوهنی‌یی تعلیم و تربیه بابت تایب نموودن این ریسرچ و تشکر مینمایم.

در اخیر از رهبرانی یوهان دو کرته‌ی گوئی‌ی غوئی و از آقای محترم حیب الرحمن (هاله) و عبدالحمید (فیاض) و سایر کارکنان ترم مطبوعه پوهنی‌یی کابل از هیئت ریسرچ که در بامیان باهم همراه بودیم و مشخص‌صار از استادان محترم پوهنی‌یی آقایان محمد افضل پکتیانی، امیر شاه حسن بار، میر عباس فرهمد و غلام جلالی عارض و محصلین یونورسیتی کالج و لیز انگلستان که بدون همکاری و حمایت این گروه حقیقت‌نامه ریسرچ به پایهٔ تکمیل نمی‌رسد. صمیمانه تشکر می‌نمایم.
پلان ریسرج

اساس ریسرج بامیان به اثر پیشنهاد یک دسته محصلین پونوسیتی کالج ولی‌نگلستان و موافقه پوهنتون کابل صورت گرفته و این ریسرج از تاریخ ۲۸ جولای ۱۳۶۷ ادامه یافت. موضوعات و بنبه هافیکه در این ریسرج تحت تحقیقات علمی قرار گرفته از قبیل است: اقتصاد، جامعه شناسی، جغرافیه، یکنالوچی و زراعت بامیان.

برای پیش‌رداهن ریسرج البته پنج نفر از استادان پوهنتون کابل که هر کدام شان متخصص رشته‌های مختلفی بودند تعيین شده بودند تا بصورت همکار و یا مشاور با محصلین پونوسیتی کالج ولی‌نگلستان کمک و لیز که تعداد آنها بالغ به یاده نفر می‌رسد کمک نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل امر ورودی جهان را اهداف‌عامل اقتصادی تشکیل می‌دهد. پس جایی که نیست که کلیه ملّت جهان در حال حاضر با یک یا چند مساله اقتصادی مواجه می‌باشند. بطور مثال، هر روز در نقاط مختلف دنیا هیاهه‌هایی در برابر غیر رسمی و تبادل افکار راجع به مسائل اقتصادی از قبیل صادقین‌ها و ملّی، جلوگیری از افزایش نفوس، مسائل کارگر و کارفرما، وضع بهبود زراعتی و بیشترین تولید، تعرفه کم‌گرایی، کنترول قیمت‌ها، وضع مالیات‌هایی، ترویج و توسعه دانش‌آموزی و بالاخره بهترین صنعت بسیاری بی‌پاسخی‌ها و پیامدهای اقتصادی تدریجی و توانایی بزرگ‌تری برای پرداختن به هنگام بحثی در مورد این مسئله، باشد از تعداد این پرایل‌ها کاسته و راه‌های حل‌ها و راه‌های برای درگیری برای پرایل‌های روز دست ملل گزینی که باعث برداشتن ویچارگی شان می‌گردد.
چون پرایلم های فوقالذکر در تمام دول‌متقری و روبه‌انکشاف دیده می‌شود بس به همین منظور بنده خواستم تا راجع به ولايت بايمان بیک ریسرج علمی پردازم.

هدف اصلی هم از این ریسرج علمی عبارت از مطالعه نمودن وضع زراعتی، منابع طبیعی، عادات مردم، صنایع دستی، و بازار تجارت بايمان و گردهافته‌های اقتصادی مردم آن می‌باشد.

چون بايمان یک ولايت بسیار عقب مانده بوده به هزارا پرایلم های اقتصادی، اجتماعی، صحی و غیره مواجه می‌باشد. به همین منظور خواستم تا اگر امکان داشته باشد از طرف پیونج مکاتبات خویستار راجع به پیکر از ولايت‌های کشور عزیز خود جمع آوری نمایم و از طرف دیگر در صورت امکان بعضی راه‌های حلی را برای پرایلم های فعلی مردم بايمان مشهود نمایم.

ناگفته نمایند که پژوهشگر ایلی پرایلم این ولايت راهبان علم سرمایه، نفوس زیاد و بدون زمین های زراعتی کافی تشکیل می‌دهند که به این صورت عادات مردم نهایت کم و در مقابل نفوس زیادی‌فامیلی‌های دچار پرایلم اقتصادی می‌باشند.
تاریخ و موقعیت

جغرافیای بامیان

بامیان بطرف غرب کابل میان کوه هندوکش و کوه بابا واقع بوده و فاصله آن از کابل از راه کوتل شیره به ۴۲ کیلومتر و از راه جلیز و چشمه کوتل اونی به ۱۴۰ کیلومتر بالغ می‌شود البته راه دومی خیلی اقتصادی بوده که از کوه طرف صرف جوئی از پیلربان می‌شود و ایجاد دیگر مسافه آن کوتاه می‌باشد. اهمیت راه کوتل اونی واقع ثابت خواهد کرد که مدن بزرگ حاجی گلک که بزرگترین ذخیروه معدن آهن افغانستان را نشان می‌دهد و دارای ۱۵-۱۰ فی صد آهن خالص بوده و از نقطه نظر جنتی خیلی عالی است استخراج شود.

بامیان از سطح بحر ۳۰۰۰ متر ارتفاع و کوه های غدک بطرف شمال در حدود ۳۵۰۰ متر و سلسله کوه های بابا بطرف جنوب ۲۰۰۰ متر از سطح بحر ارتفاع دارند. این دره زیبا و تفریح سرسبز تورستیک که در بین سلسله کوه های هندوکش و بابا واقع و بادرهای فرعی خود
از کوتیل شانو تاکوتل شیپرو از اوبه‌بپه راز شهر ولگه‌ی‌ها نام خوشک و دره اشرف طلوع دارد بهترین پایگاه گوه‌گرده‌ی با آب و هوای گوارا مورد دلچسبی مردمان کشور و سیاحان جهان می‌گردد. قرار فرموده آقای احمدعلی گهرادنیسندگی هنرمندی بامیان در کتاب خویش صفحهٔ پنجم اظهار می‌دارد که: "بامیانی اول معبر کاروان و قدمی واقع شده و این همان شاخص جنوبی راه معروف ابریشم است که از بلخ، پیشاور (پارا شاپورا) می‌رفت و من حکم موقعیت درست در راه این دو شهر باستانی قرار گرفته است. این راه تا پیش از افتتاح سرک شکاری به نام راه کلان (پندامشید و کابل و بگرام (کابوسا) را از راه غور بند کوتل دو شهر کوتل اغراپات - سوخته چنار - دندان شکن به صفحات شمال وصل می‌گردد. در این دوار اسلامی در موقعیت‌های مرکزی ناصروبامیان مقرنشین می‌باشد. ما را باید به مهمیستی میان این دو شهر وجود داشته که محتمل از پای شهر ضحک و دره کالو و کوتل حاجی‌گچ و گردن دیوال و اونی و ورگ کوب غزنوی وصل می‌شده.

رفت و آمد کاروان های بزرگ تجارتی آسیای میانه بین هندوچین و ایران در حالات اقتصادی و مذهبی و هنری در دیدار معروف بامیان اهمیت بسزای داشته. زنده گانی راهبان بودایی را که حتما در قرن میلادی بنتعداد دو هزار نفر در آنجا امر ارگور در دشت بخشتر کرده‌اند و خیرات همین
تجار وکاروان هنده تمیم می‌گردید. با این کاروان‌ها زواران و هنرمندان پاره‌پرهمی شده بودند. تعداد زیاد وارد شده و در اکتشافات امور مذهبی و هنری این دره شهری بدل مساعدت می‌گردند. ۱

اگرچه امروز پامیان این حیثیت را تجاری خود را که در سابق داشته بود ازدست داده لنکی از گمان می‌کنیم که با اهمیت سرک های بین الالهی که از راه کوتل اهی و پامیان می‌گذرد دوباره شهر پامیان اهمیت تجاری ازبک طرف و مهمتر از همه اهمیت شهر سباهیز ایبک‌ورد خواهد گرفت. بعد از اینکه این راه بین الالهی تعیین شد حکومت و مردم افغانستان قادر خواهد بود که یکمقدار امرال تجاری خویش را صادر ویا وارم نژاد دیگران لشکر چهار ایسه و شبکه خیاطری و یا شبکه عصری در اورده شهروندی است که تعداد ازدیاد سباهی خارجی از پامیان زیبا ویا دیگر نژادند. چه در این صورت شایانی یکمقدار پول درپامیان و دیگر ولايت‌های افغانستان مصرف نموده در راه رشد اقتصادی یکسیمکت مانند افغانستان کمک خواهد کرد. دیگر اینکه سباهی در راه اقتصادی پامیان کمک خواهد نمود. چه مردم پامیان مشتریان جدید بیدا نموده و اموال خود را ممکن است که قیمت‌های بلند تر ببوروش برتصاند.

و یکمک علی کرباز - رهمنائی پامیان - ازنشرات انجمن تاریخ افغانستان کابل (۱۳۷۴) ص ۳
مهمترین نقطه جلب توجه سیاحان بالینه‌مان تاریخ باعث مأمورین وخصوصاً بیماری‌های بزرگ و جنگین هزار سمع - (بیماری امیر - هبیت - دالقفار) که همان‌گونه‌ای ازبیک تند باشکوه و بی‌منا می‌باشد. اگرچه دربیانشان به‌های خوردو و بزرگی زیادی وجود دارد ولی به‌های ۳۵ متری و ۴۵ متری بامان یک شهرونه جهانی دارد و تمام سیاحان جهان برای دیدن این، وی‌بزرگ ساختنی یکی از فاصله‌های جنگین هزار کیلومتری می‌آیند. همچنین دربیانشان هزار‌ها مسافر وجود است لیکن مهمترین آن مسافر قبل تاریخ بامان بنام چهل متون یاد می‌شود. این مسافر به‌افصله یکی کیلومتری غرب بی‌بزرگ ۳۵ متری بوده بسته راست صورت واقع است. که ازبیانس بطری‌زد ازبیانس میرود. مسافر به چهل متون عبارت ازبیک سمج عالی‌سالابی و برگی است که مدل آن یکی و داخل آن به دالان‌های عظیم شده و هر دالان را ازدیادان دیگر یک‌عدد پایه‌ها باستون‌های سنجکی از هم جدا می‌کند. پیکر ۳۵ متری و مسافرهای مجاوران:

آن‌چه بامان شهرت جهانی دارد اول و سپس همکارهای هیکی است. مسافر به ۳۵ متری بوده است درمانی این دوبیکر یکی مسیسه ۳۵ متری که بنام بی‌خوردو، یا بخت‌بی‌بزرگ، شهرت پیدا کرده از مسیسه ۳۵ متری مقدم تراست و کار دستی او پیکره‌ای این ناحیه می‌باشد بدنی ملاحظه اگر خوب دقت شود معلوم می‌شود که اعضای این مسیسه چندان.
متناسب نیست سرآن به تناسب بدن پزرگ صیغه آن بی‌حد برجمتی شانه‌ها انداده، بی‌شتر عریض و دانه‌ای آن شکل ستون به‌بدن رسانیده طاقی که مجسمه در داخل آن تراش شده، هم منظم نیست معداک موری آن به روش پونانی مجد نیست.

پیکر ۱۲۵ متری از ابادات اولیه پایمان محسوب می‌شود و اکثر حکم‌الدوله دلالت بران می‌کند که در عصر کنیشکا، کونشانه پزرگ کوشانی تراش آن شروع شده باشد سلفین تاریخ سلطنت کنیشکار رایجین ۷۸ و ۱۴۴ مسیحی قرار می‌دهند جعلاته از دیاپورا احتمال بهرون سقیفانه نیست، واز روى قرائن همین قدر گفته می‌توانیم که اگر طراح تراش پیکر مذکور در دواوخر قرن اول مسیحی شروع شده باشد کاردیر جزیره قرن دوم ادامه داشته و پیکر مذکور محصول قرن دوم است ۲۰.

پیکر ۱۲۳ متری:

پیکر ۱۲۵ متری غربب پیکر ۱۲۳ متری پیکر بلند تر دیگر به ارتفاع ۵۰ متر بر صفحه عمودی جدار سنگی کنده شده که درست یک و نیم برابر هیکل اولذکر ارتفاع دارد و تا حال حاضر بلند ترین مجسمه جهان محسوب می‌شود، پیکر ۱۲۵ متری بودا در زبانزد اهلی بنا (صرخ بیت) ورود کلن شهرت دارد این هیکل پزرگ تحت رواق سه گوشش

20 - احمد علی که‌زد - رهتمانی بامی‌ن سفحات (21-42)
قرار گرفته بدن بودا باطرز و صلیقه زیبای از روی کدام مدل پروناتی صاخته شده تناسب اندام آن کمک مهارت پیکرسازان بوداثی را نشان می‌دهد و مقایسه آن با مجسمه بیست و یک متری از نظر روش کار و تحقیق ترکیب محسوسی را ثابت می‌سازد روز به ماه گام‌گذاری روز به کوچک اصولاً و قصد از روش خورده و در این حیطه تراهمی‌گویی بقدری عمیق و زیباً است که پیکر، چشم‌ها، رخ‌هایی را و بینی پیکر می‌کوشد را یکی محدود گردیده است معاون‌الکه نوز لب هایان بقای است و با عطره مجسمه بزرگ بیست و یک پدای سلسله مگاره های مقبول و تشکل تا اشکال مختلف مسج، مدور، حفرشده که در این اواخر سالان دراز به‌حال کدام استعمال می‌شده به این دلیل یکی باید درن خوبتر می‌حفظه شده است. ۵

بابد ذکر نمود که در داخل هریک از پت‌های ذکر شده چندین مشه‌های باتساویر تشکل و مقبول موجود می‌باشند که تأسفانه یک حس از این تساویر تحت دود و خالق قرار گرفته و یاباصورت مکمل از بین رفته است.
THE PROBLEMS

مهمتین پرداخت امروزه مردم بامیان نداشتن زمین های زراعتی کافی، نفوس زیاد و عدم سرمایه کافی می باشد. چه این سه عوامل بک بر می گردد و باعث پاره شدن اقتصاد مردم بامیان می شود. بنابراین داشتن محصولات زراعتی قاچاق بخش و عدم سرمایه کافی سطح زندگی مردم آن خط آن ها را از منجر به اقدام عاجل است که هیچ گمان نمی شود.

قرار تجفیقات محصولات زراعتی قاچاق می باشد. 80 درصد زمین مردم این خط آن ها را انداخته و 80 درصد مردم دارای 10 درصد از زمین زراعتی و 10 درصد از زمین کشاورزی ندارند. و این اساس محصولات زراعتی ایشان برای معيشت آنها کافی نبوده و روز بر روی مزرعه بی چاره تر و قشرتر شده می نمایند.

پس لازم است که مردم بامیان از زمین های خود طوری استفاده نمایند که تولیدات زراعتی شان بلند رفته و با یک اندازه رفع اختلاف فامیلی خوش رافضاهم بپازند. و به عقیده هنوز وزارت زراعت افغانستان می توان نقص در ارزیابی را در زمین ایفا کند. چه از یک طرف می توان افتخار خاص شهید بدرستی دهایین و یک طرف دیگر کود کمیمایی را به قیمت سرخرید بدهند و سپس جزیی از هاگزارت در اینجا وزارت زراعت بازاریان کمک نماید امکانی و وجود دارد که محصولات زراعتی ایشان بلند رفته و از یک جریب زمین به فعلا بین 50 تا 60 سیر گذشته و با حاصل می گیرند ممکن است با تخم اصلاح شده و کودک کمیمایی حاصلات شان به 60 تا 60 سیر در یک جریب برسد.
از طرف دیگر قراریکه ذکر نمودم مردم بامیان یکمقدار سرماه
ناجیز ۴۰۰۰۰۰۰۰ افغانی به‌دسترس خویش دارند که آن صر مایه
کفایت نکرده و‌با‌این‌صورتمامه‌اندک و‌ناجیز خودراً طوری بکار برند که
مقداد بله‌می‌تری را از آن اکتساب نمایند. نقطه به‌گیری‌اش اضافه‌تر جلب
توجه اقتصادیان امروز جهان را مینماید همان بکاری مردم می‌باشد. که
این بذات خود برگیرین بحان اقتصادی یک ولایت ویک مملکت را
بمی‌ماند می‌آورد.

این پروایل بکاری نه تنها امروز در ولایت بامیان موجود است
یلکه بر گنیرین مملکت جهان نیز به آن مواجه دیده می‌شوند.
پس برای مبارزه از بین بردن این بیماری بزرگ اقتصادی به
ظرفیت بخشه بهترین راه نقش حکومت افغانستان و مردم افغانستان می‌باشد.
تا یکمقدار زیادتر پر خرج و اقتصادی گذاری نمایند.

اگرچه عوامل متعدد و عوامل مردم افغانستان آنقدر بلند نیست
که مبلغ هنگفتی را ذکر نمی‌کند، ولی در اولین سرماه گذاری نمایند برای آن‌ها باید
حکومت برای اكتشاف اقتصادی مردم بامیان کمک نمایند. و از طرف
دبیر حرم مدرم راتشه‌یک به سرماه گذاری نمایند تا اگر امکان
باشد نکته جدید تر و اقتصادی دارای سرماه خروشی را نمایند. و به قسم
شرکت‌های سهامی بعضی فراینده‌های خود را باید بازگردانند به‌سمت
البته برای اینکه مردم از باید طرف تشولیق شوند باید خود حکومت نز

(۸۷)
پکمدار پول را بقسمت مهم در شرکت‌ها تحریل نمایند و از طرف دیگر باید حكومت در مقابل سرمایه‌های مردم یک نوع تضمین بکند تا سرمایه‌های مردم از بین نروند. جانبه حكومت جوانان از عینی بالات در افزایش‌های خربش بپرو، می‌نماید.

در نتیجه میتوان اظهار نمود که اگر مردم و حكومت سرمایه‌گذاری نمایند از یک طرف نه به جریان می‌افتند و از همه مهم‌ترین بخش طبیعی که بر گذشته ثروت می‌باشد نیز بکار افتاده و به کار افتاده برهم سرمایه‌های حكومت و مردم باعث خلق شدن کار برای اشخاص دیگر به گزینه می‌شود.

اهداف تحقیقات علمی:

اغرچه اهداف زیاد موجود است، لیکن مهم‌ترین هدف بندی در این بررسی علمی با مبنای مطالعه وضع زراعتی، محصولات زراعتی دهائی، عادات مردم، بایتان، صنایع دستی، مصارف و بالاخره وضع بازار با تجارت بایتان و دیگر فعالیت‌های اقتصادی مردم آن می‌باشد.

 процدها و روش‌های تحقیقات علمی:

برای بدست آوردن موانع کافی و احصاییه مؤقت ابتدا از طریق مصاحبه شخصی استفاده، بعمل آمده است. چه این اولین تحقیق علمی، است که راجع به اقتصادیات مردم با مبان بعمل آمده و نتایج کدام احصاییه درست و صحیح راجع به بایتان بدست نیست و نیست از آن استفاده
بعمل می‌آمده. به همین منظور خواستم تا راجع به وضع اقتصادی بامیان که دارای مناظر طبیعی قشنگ بوده و از خود صاحب تاریخی روشن دارد یک سلسله ریسی برخی قبیل اعمال آورم تا مردم از این طرف راجع به اقتصادیات این اردیبهشت این خیبی چیز معلومات اخذ نمایند واز طرف دیگر اگر امکان داشته باشد برای اشخاص که می‌خواهند در آن‌های به یکدیگر نوع تحقيقات ياسروی اقتصادی دریان گا اقدام نمایند از این احصائیه‌ها و معلومات ناجی استفاده می‌توانند.

هدف اصلی مصاحبه ام با مردم بامیان این بود تا اگر امکان داشته باشد معلومات مؤثر و ولزی راجع به تولیدات زراعی، عادات مردم، مشکلات زراعی، وضع کار، دکاندار ها و وضع بازار و دیگر فعالیت‌های اقتصادی مردم بامیان کسب نمایند.

در ابتدا اگر چه بعضی از دهاقین و دکاندارها و غیره مردم آنقدر جوابات قناعت به پخش در مقابل سوالات نمیدانند، ولی گنگ و قصور از آنها نبود چه تا زمانی پاک شخص را به تمامامعینی نمی‌شناختند و مورد استفاده ایشان قرار نمی‌گرفت، حقيقة در جوابات ایشان حقيقة صراغ نمی‌شد و از حواصیب سیم پوشی می‌نمودند. لیکن بعد از اینکه خودرا معرفی نمودند و راجع به اهداف ریسی برخی خود خدمت ایشان بیان نمودن ایشان بعدا طور دوستانه باین رفتار و رفتار و دوستانه نموده و در مقابل سوالات که راجع به مسائل زراعی، هادیات فامیلی و وضع زندگی ایشان بود بکمال می‌بل جواب می‌پرداختند.
بايدخاطرنشان نمود كه اين ريسرم علماي مابه اثر تقاضاي شعبه
ريسرم پوهنتون كابل پواليت باميان بعمل آمد و توسط یک مكتب
رسمي رياست پوهنتون كابل كه هيئات علمي ريسرم را معرفی نموده
يورد به اسم واتی باميان با خود داشته و شروع به جمع آوري معلومات
و احصائيه شديد. اين ريسرم در ماه جولان شروع و در ماه اگست
1977 به پايه نموده رسيد. بنده و همراهانم از ساعت 6 الی 7 صبح
پيکار شروع نموده و تا ساعت 8 شام نكما ر خود ادامه ميدايم. البته
هيئه روزه يك اني سه کيلو متر راه را طی مينموديم تاراجع به قريمچات
دككان ها و غيره معلومات اخذ نمایيم.
مصاحبه ام را به همراه 120 نفر دهقين، دکاندار ها و غيره
مردم در قريه هاي مختلف كه نزديك به شهر باميان و دکاندار هاي شهر
باميان بود شروع نموده و معلوماتي را كه ميخواهم بتحسر خواندگان
گرامي تقديم بدارم بهمين اساس جمع آوري شده است:
1- تعداد دهقان و دکاندار هاي باميان كه به همرای ايشان مصاحبه
بعمل آمده.
تعداد نفرها
28 نفر
17
14
10
4
4
9
4
3
120

اقتصادیات و وضع زندگی مردم بامیان:

اکثر مردم بامیان زراعت پیشه و بصورت تخمین بین 90 - 95 درصد مردم مشغول زراعت می‌باشند ولی‌کن هر فامیل صاحب رخیب زمین یک باغدار آن دارد. این 25 جزیره می‌باشد که این زمین‌های زراعتی کم بوده و حاصلات آن برای یک فامیلی به تقریباً یا اضافه تراز در آن غافل نمی‌گردند. به هر حال وضع زندگی مردم بامیان رو به همراه کمبود مالیّه و از هنگام کنجدرب که از همین امر برای خیال خراب بوده و به صرفه‌داری های زیادی چنین برای محدودی‌سازی زمین‌های می‌باشد. چون حاصلات زمین‌های این کناره خوب نیست و از طرف دیگر نفوذ‌های نهایی زیادی در از ۲۵ نفر) می‌باشد به‌میزان صورت عادت زاده‌که بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ افغانی می‌شود. آنقدر ناجی‌زاست که کمین نمی‌شود واژه‌که...
محصولات مردم خوب نیست پس زارمین و دیگر اهل کلبه برای امور حیات فامیل خوشبخت یکمقدار زیادی پول (۱۹۴۰)، افغانستان
سالانه از کوهی های مالدار قرض مینمایند که این هم به دلایل خود بزرگترین لطمه اقتصادی را برای فامیل ها پار می آورد چه اکثریت قروض یک تکت پولی (سود) پنجاه فیصد یا اضافه را اجبار مینمایند. پس در نتیجه میتوان اظهار نمود که نسبت تولیدات کم و قروض بیشتر مردم روز بروز قیریت و بیجاره ترمیمکند.

ناگفته نمایند که مهمترین محصولات زراعتی بامیان را گندم باقی است. جو، گلول و رشته، و تا یک اندازه کفالتان می‌باشد و بصورت عمومی اکثریت کارگرها (دهاقان) را همان اعضای فامیلی های قرآن تشکیل می‌دهد. در بامیان بصورت اوسط تعداد اعضای فامیلی از دو تا نفر شروع و به ۳۰ نفر ختم می‌شود.

در اینجا سوالی بیدا می‌شود در صورتی که مردم دارای زمین گم می‌باشند چرا بکدام جای دیگری مشغول کاز نمیشوند؟

همون در بامیان چند جربی زمین زراعتی دیگری کدام صنایع موجودیست تا این زمین مردم را بگذاره جلب و جلب نمایند؟ یا نسبت عدم موجودیت کار کافی مردم مجبور هستند که در همان یک جربی یا چند جربی زمین محلندوسی نگهداری کرده و همین‌طور داشته باشد ده‌ها ۱۲ نفر دهقان کاری نمایند. به همین منظور این که یک‌گانه عالیدات
مردم را همین حاصلات چندسپر گسندم، بالا، شاخک و غیره تشکیل می‌دهند. بر ترتیب سطح زندگی مردم پایین ترشده میرود.

برای ثبوت قول خوشبل میخواهم بصورت نمونه چند فارم زراعی را خدمت خواهد گذان گرایی تقدیم نموده تا خواننده مذکور بعداً فضاییت کند که تا کدام اندازه وضع مردم خواب و اقتصاد یات آی شناسی می‌باشد.

اوین شخص راکه باوی مصاحبه نموده عبارت از عبدالحسین نام داشته و در قریه برخست بولاچی فولادی، زیست می‌نماید. نا، مرده دارای چهار جریب زمین زراعی بود و حاصلات آن بی‌پرو و نیم اخروراد گسته و بین ۱۰-۱۵ خروزار جو بالغ می‌شود، همچنین اودارای دورامی گاوه شیری دورامی گوساله ویک راس خورمیباشده که از بین حیوانات خود نه تنها برای حصول ماده غذایی استفاده بعمل می‌آورد بلکه از کود حیوانی برای زمین هوی خوشبل نیز استفاده می‌کند.

برای قلبی نمودن زمین هوی خود نا مرده یک جوره قلبی گاو گروی به قیمت ۱۲۰ افغانی روزانه استفاده می‌نماید، قرار اظهار نامبرده مالیه زمین مذکور به ۴۰ افغانی بالغ می‌شود.

عبدالحسین خان دارای چهار پسر (که دو پسر مذکور خانم داند ودیگر آن مجرد می‌باشد).
وادارای دومی‌نامه میاباشد، البته تمام اعضای فاصله‌ای می‌ملی‌نا می‌رده
در همان چهار جزیره زمین کارنامه و امور حیات میان‌الداه، که به ون
صورت قطعاً حاصله زمین مذکور گفت‌ای نکرده و مجبور است
تا برای رفع احتیاجات خویش پیک مقدار پول از کدام‌مقدار ک
دیگر بدست آورد شده، یا به دست آوردن بار قرض‌گیر یا
یکملت کوتاه به‌یک‌سوم‌بندمیاباشد، در نتیجه می‌توان اظهار نموده که تا کدام
امکانی صاحب زندگی فامیلی مذکور پانیس و هم‌زمان ایشان انقلاب نا‌چیز
میاباشد که تصویر شدهٔ می‌تواند.
نشر دومی ایبراهیم به‌نام مصاحبه نموده عبارت از فصل احتمال
از که سیستم فولادی میاباشد.
این شخص دارای نیازی چهار جزیره زمین به‌سی و حاصله زمین
مذکور بالغ به ۵۰ صیف گنبد و ۵۰ صیف باقلی می‌شود و زمین‌ها حاصله
مذکور خودی ناجز میاباشد لذا نامبرده دریک زمین نزدیک قریه خود
بی‌توجه ده‌کان ایفای وظیفه نموده و روزانه مبلغ ۲۰ افت‌افتاب بابت کار
خویش اخذ می‌شود.
شخص مذکور دارای چهارپسر خور، دم و یک خانه میاباشد که
بدین صورت هدایت ایشان کم و وضع زندگی ایشان نخ‌پاب‌میاباشد.
نفر اول عبارت از محمد يوسف نام از میان‌ها، بولاچ‌نامه فولادی
میاباشد، نامبرده دارای یک جزیره زمین زراعتی بوده و حاصل‌آن بالغ
۵۰،۰۰۰.
به یلک نیم خروار گندم و ۲۰ سیر اقلیمی میوه، بر اثر گاه وب خدای۵۲۲۱یلویی رامسر خمر ویلکون زمین‌واری که نگرفته دارد، و مالیه مذکور به ۱۵ افغانی بالغ می‌شود، این شخص‌دارای خیلی دختر خرد سال بوده و طوری‌که باقی‌مانده میرسد حاصلات زمین مذکور کفايت نکرده و برای رفع احتیاجات فاصله‌ای خروشیان این شخص‌هم یک مقدار پول قرض می‌نماید، پاییش ذکر نمود که نامبرده قرض را بعد از بزداشت حاصلات خروشی می‌پردازد.

در بامیان عمداً ده‌ها نسبت در فاصله نمودن زمین‌های خروشی از طریق پلگو استفاده می‌نمایند، مقصود از پلگو اینست که یک نفر گاو قلبه ای را بصورت همکاری از زمین‌های دیگر گرفته و بعد از رفع احتیاج گالوی این از راه صاحبین می‌دهد، بهمین صورت اگر کدام وقت نفر مقابل بیک رامسر گاو قلبه ای ضرورت داشت از نفر ملی که به‌همراه همکاری نموده و با دستفادة می‌نماید و درین صورت همکاری متقابل، صورت گرفته و حاجیت مصرف نموده فرد نیست.

شخص دیگری که به همراهی مصاحبه نمود سپ شمسی نام داشته و مسکون، بامسر ای می‌باشد.

نامبرده دارای چهار اولاد بوده و دوی درپسر بسن ۲۰ ساله و دو خبر بسن ۲۰ ساله می‌باشد. این شخص دارای چهار جربم زمین زراعتی بوده و حاصلات زمین مذکور بالغ به ۱۰۰ سیر گندم و ۱۰۰ تونل و ۱۰۰ بوقلی و ۱۰۰
سیر کچالو و‌خراور رشته میشود. برای اینکه بالای زمین خویش
رسیدگی کرده بتواند یک نفر دهقان را استفاده نموده و مزد مذکور
هبارت از ابره‌حاجات سالانه زمین میباشد، همچنین برای قلبه نمودن
یک جوره گاو را بصورت کراچی روزانه بین ۱۲۰-۱۰۰ افتتاحی
استفاده میشوند.

در بام سرای شخص دومی راکه با اومشاه به نموده هبارت از
صدارتا نام میباشد، و این اولین شخص میباشد که صنعت گاو لین با کباد
رای در بام سرای رواج نموده است بعد از این به صنعت الیه به پافیصل
شرح خواهی نمود.

بن مذکور ۸۰ بوده و دارای یک اولاد میباشد نامبرده دارای
۸‌جرب زمین زراعی بوده و حاصلات زمین مذکور بالغ به دو کربر
گنبد یک خروار باقی و شامل و بین ۲-۲ خروار رشته میشود.
قیمت مذکور بسیار پایین تر است و عموماً از کور حیوانات
در زمین‌های خویش استفاده میباشد، اگرچه البته خاطراتش ساخت که
مدیریت زراعت ولایت بامیان یک کمداد کور کیمیاری را باید تمام
زراعی مهیا نموده لیکن مردم انجام‌پذیر نداشتند سرمایه‌کاری‌ای قادیر بخرد
کور کیمیاری نمیباشد.

در قربی بام سرای شخص که اضافه‌تر زمین دارد سید محمد أعظم
که شخص گنی سال و دارای دوزن و ۱۵ بهجه و ۱۲ دختر میباشد، این

۱۷
شخص دارای پیست و پنج جرب زمین زراعتی بوده و حاصلات زمین مذکور به ۵ خروار گندم و ۲ خروار جو و ۵ خروار باقی و ۵ خروار رشته میرسد.

چون شخص سید محمد اعظم زمانی سال میباشند با تأمین‌های افتخاری زمین‌داری غورسی مینماید، از این‌رو یک شخص نیم‌موانده بصورت درست در قسمت پیست و پنج جرب غورسی مینماید لذا نامبره مشت‌نفردهقان را استفاده نموده و از حاصلات سالانه خوشی بر حسب آن ابرای‌های مشت‌نفوردهقان مینماید. اگر چه شخص مذکور بیشتر بی‌بی‌گر آن دارای زمین نسبتاً کافی میباشد لینک با آن‌هم به مشکلات زیادی مواجه است، ولی مشکل مذکور عبارت از عدم سرمایه کافی میباشد برابرم دوم آن است که یک تعداد زیاد افراد از این جرب زمین محدود امرار حیات مینمایند. یعنی نامبرده مؤفقت نمی‌شود که علاوه بر تأمین‌های فامیلی بکمک‌های محصولات خوشی را در پردازش عرضه نماید. مشکلات صورت نامبرده را یک چهارم کمک‌های زیاد کوچک‌سایی در مدیریت زراعت ولايت باميان پرای فروش موجود داشته لینک نسبت عدم سرمایه قادر به رسیدن آن نیستند.
این به دلیل این است که زمینهای زراعی متعدد و متنوع باعث بهره‌برداری از محصولات زراعی می‌شود.

مواد و مصالح الزام‌مند برای اینکه خودتر از حاصلات زراعی و قیمت‌های محصولات حاصل می‌شود بندی می‌خواهیم که در جدول ۱ و ۲ و ۳ و ۴ به صورت مقایسه‌ای بعضی از قیمتهای جات را به‌صورت ارقائی خوانندگان گرامی تقدیم نماییم.

### جدول ۱

<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره انواع نبات</th>
<th>مقدار</th>
<th>قیمت در صورت فیل</th>
<th>هم‌المانی</th>
<th>افغانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱ - گندم</td>
<td>۲۰۰۰</td>
<td>۸۰</td>
<td>۵۰ افغانی</td>
<td>۱۴۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۲ - باقلی</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۵۵</td>
<td>۳۵ افغانی</td>
<td>۱۲۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۳ - شاخه</td>
<td>۱۰۰۰</td>
<td>۵۰</td>
<td>۳۰ افغانی</td>
<td>۱۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۴ - جو</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۵۰</td>
<td>۵۰ افغانی</td>
<td>۵۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۵ - کلول</td>
<td>۱۰۰</td>
<td>۵۰</td>
<td>۵۰ افغانی</td>
<td>۱۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مجموع عوائد در سال ۷۷۷ افغانی

\[ Q \text{ مقدار حاصلات را به } Price(p) \text{ قیمت رابه } R \]

\[ Q \text{ مقدار حاصلات را به } Price(p) \text{ قیمت رابه } R \]

(۱۹)
III. حاصلات زراعتی در قربه پام سرای از ۱۲ اجربی زمین جدول

<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره</th>
<th>انواع نبات</th>
<th>مقدار حاصلات</th>
<th>شمارت قیمت در سیر</th>
<th>عائدات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱</td>
<td>گندم</td>
<td>۴۰۰</td>
<td>۰۰۴-۰۰۰ افغانی</td>
<td>۴-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۲</td>
<td>باغلی</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۰۴۰-۰۵۰ افغانی</td>
<td>۴-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td>کچالو</td>
<td>۸۰۰</td>
<td>۰۸۰-۰۸۰ افغانی</td>
<td>۸-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>هرجوال بیج سیر</td>
<td>۴۸۰</td>
<td>۰۴-۰۰۰۰</td>
<td>۴-۰۰۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مجموع عوائد دریکسال ۱۰۱۲ افغانی

نوت: برای پیداکاردن عوائد مقدار حاصلات قیمت = مجموع عوائد

درالجا مقدار حاصلات

\[
P \quad \text{قیمت}
\]
\[
R = Q \times P
\]
\[
\text{Quentity} = Q
\]
\[
\text{Price} = P
\]
\[
\text{Raveneu} = R
\]

IV. حاصلات زراعتی در قربه پام سرای از ۱۰ اجربی زمین جدول.

<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره</th>
<th>انواع نبات</th>
<th>مقدار حاصلات</th>
<th>شمارت قیمت در سیر</th>
<th>عائدات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱</td>
<td>گندم</td>
<td>۲۰۰</td>
<td>۰۲۰-۰۲۰ افغانی</td>
<td>۲-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۲</td>
<td>جو</td>
<td>۵۰۰</td>
<td>۰۵۰-۰۵۰ افغانی</td>
<td>۵-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۳</td>
<td>باغلی</td>
<td>۶۰۰</td>
<td>۰۶۰-۰۶۰ افغانی</td>
<td>۶-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۴</td>
<td>کچالو</td>
<td>۸۰۰</td>
<td>۰۸۰-۰۸۰ افغانی</td>
<td>۸-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۵</td>
<td>رشته</td>
<td>۹۰۰</td>
<td>۰۹۰-۰۹۰ افغانی</td>
<td>۹-۰۰۰۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۶</td>
<td>درهجوال بیج سیر</td>
<td>۴۰۰</td>
<td>۰۴-۰۰۰۰</td>
<td>۴-۰۰۰۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

مجموع عوائد دریکسال ۱۰۱۷ افغانی

* قیمت هرجوال ده افغانی و عدد ۵۵ از طریق ذیل بدست آمده

\[
\frac{۴۸۰}{۹۰} = ۰.۴۸۰
\]
\[
۹۰ \times ۰.۴۸ = ۴۳.۲
\]

مذکر: ارقام فوق توسط مصادبی شخصی ام بدست آمده است.
مصرف تولیدی:

اگرچه نود ده‌فقره که در قریه‌جات مختلف با آنها مصاحبه

لایه آمده است هر یک ایشان مالک یکی نیم الی بیست و پنجم جریب زمین

می‌باشند و قراریه‌که ذکر نشده است که گر گرا (دهقان) راهمان اعضای

فامیلی ایشان تشکیل می‌دهد.

چون زمین بزرگ‌ترین عامل تولید است پس برای استفاده از زمین

لازم است که دیگر عوامل تولید ازقبل کارگر و سرمایه (Capital)

رایانز بکار می‌برم تا حاصلاتی که لازم است بدست آید. اگرچه زمین را

مدیریت کرده و بهترین از عوامل تولید را بکار نبریم آشکار است که

حاصلات ما صفر می‌باشد. بنابراین برای عوامل تولید (کارگر و

سرمایه) را بکار ببرم در اینجا مشاهده خواهیم نمود که زمین مذکور

عبارت از عامل تنگ‌تر را ثابت می‌باشد حاصل خواهیم داد. پس برای آنکه

ازیک زمین استفاده بعمل آید البته یک مصرف را ایجاد می‌نماید.

در اینجا مقصود ما از مصرف عبارت از مصرف در میانگین که برای

تویید می‌باشد. بکار برده می‌شود. گذشته نماند که مصرف بسر

دو نوع است:
Fixed Costs

Variable Costs

در مصارف ثابت، کار گرده‌ها (دهقانان) که در مزارع کار می‌نمایند، مالیه زمین، استهلاک آلالات و ادویه‌های زراعی (از قبیل، قلبه، بیوغ، داس، پیل و غیره) و برداشتن مزد کار گرده‌های فامیلی شامل است. لیکن مصارف متغیر شامل کار گرده‌های دهقانان که اطراف صاحبان مزارع باب‌صورت مزد روزانه (۲۰۰-۳۰۰) افغانی و یا یک برسه حاصلات حالانه استفاده می‌شوند همچنین کودهای حیوانی و کیسه‌ای قلبه های کرایی (روزانه ۱۰۰ افغانی) و غیره می‌باشد.
<table>
<thead>
<tr>
<th>معاصر</th>
<th>معاصر ثابت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۳۰ افغانی</td>
<td>۲۰ روز</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۷۵</td>
<td>ما لیه زمین استهلاک</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۰</td>
<td>کارگر های می‌نمایند</td>
</tr>
</tbody>
</table>

کارگر های می‌نمایند، ۳۰ افغانی در هر جریب، ۲۰ روز استهلاک است. به اعضای فامیلی می‌باشند و بدون مزرد کار می‌نمایند.

<table>
<thead>
<tr>
<th>معاصر متغیر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۳۰ افغانی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

کارگر های استخراج شده، ۳۰ افغانی تغییر دارند. 

فیسال، (۴۰-۸۰ جولی) (۱۶-۰۸) این نظر به ساحه زمین دریک روز قلبه کاو‌های کراقی‌منی در پرود به آن می‌باشد.

مجموع معاصر متغیر (VC) معاصر ثابت (FC) و معاصر ثابت (TC) معاصر متغیر (VC) می‌باشد.

$TC = FC + VC$
میخواهیم ذکر نماییم که مصارف زمین نسبت به مساحه زمین فرق مینیماید. 

اگر مساحه زمین کم باشد مصارف کم و اگر مساحه زمین زیاد باشد در نتیجه مصارف زیاد را ایجاد مینماید.

پس برای بدانیمودن عادیت خالص مصارف عمومی را از هم‌اکنون عمومی منفی نمرده و مقدار خالص بدست می‌آید در پس از هم‌اکنون عادیت عمومی TC و مصارف عمومی TR قرار می‌دهیم.

Total Revenue—Total Costs=Net Income

مثال اول:

TR—TC = Net Income

مثالی اگر مجموع عوائد یک ساله جدول دوم را چپ‌هار آزاد 770 افغانی در نظر گیریم همچنین مصارف جدول یک چپ‌هار مدين‌گیر یم در نتیجه قرار فارمول فوق مقدار خالص پس از منفی نمودن مصارف عمومی از عوائد عمومی بدست می‌آید.

\[ TR - TC = \text{Net income} \]

\[ 770 - 2079 = 4196 \] افغانی

عادیت خالص مساوی به 4196 افغانی

مثال دوم:

درج ول سوم مجموع عوائد بالغ به 145 افغانی و در جدول بینج مجموع مصارف بالغ به 779 افغانی می‌شود. قرار فارمول ذیل می‌توان مقدار خالص را در پادیت نمود.

\[ TR - TC = \text{Net income} \]

مقدار خالص 12626 افغانی = 3079 - 1545
پس از ارقام فوق الذکر میتوان بنتوجه ای رسیدگی عیادات جنده جریب زمین خیلی کم و تعداد اعضای فامیلی ها خیلی زیاد بوده وسطح زندگی مردم بامیان نهایت پایین میباشد.

نقطه مهمی را که میخواهیم در پنجاهم کرنمایی اینست اگر مدیریت زراعت بامیان ویا وزارت پلن پلاتفیرا جهت بهبودی تولیدات در آنجا با عمل باور نده با آنهم به عقیده بنده محصولات آنها کافی نخواهدند چه ساحه مزارع زراعتی ایشان نهایت کوچک میباشد وتعداد اعضای فامیلی ها زیاد بطور مثال اگر مدیریت زراعت بهبودیست مردم تخفیف اصلاح شده ویاکود کیمیایی مفت ورایگان بسپارند با آنهم تولیدات آنقدر بلند نمیرود که یک الی چند جریب زمین محدود احتیاجات ونیازی مندی های تمام اعضای فامیلی های بامیانی را درآنجا رفع نماید.

به عقیده من یک از راه های حل زارعی وفامیلی های بامیان همیان توزیع زمین های حكومت میباشد که بکی قیمت مناسب که ازتون مردم خارج نباشد بفرش نرسد تامرام بتوانند از زمین های مذکور یکمقدار حاصلات بدست آورده تا مشکلات اقتصادی خویش را رفع نما یند.

اگرچه حكومت بامیان نظریه امر مجلس اداری ولایت موازی ۱۷۴ جریب زمین را برای یک تعداد مستحقین به قیمت مختلف توزیع نموده لیکن ۱۷۴ جریب زمین خیلی ناچیز بوده وقعاً رفع احتیاج قطعی
یک درصد مردم را نیمکنند. به هر حال قیمت‌های زمین‌های دولتی به سه دسته ذیل تقسیم شده است؛ بازداشت‌نشان نموده که زمین‌های مذکور از نگاه حاصلات، اندازه‌آب، خاک یا زمین‌خوب و موقعیت جغرافیایی درجه بندی شده است:

۱- زمین اعلی در جریب ۴۰۰۰ افغانی
۲- زمین متوسط در ۲۸۰۰ افغانی
۳- زمین ادن در ۱۸۰۰ افغانی

موخذ: مدیریت زراعت ولایت بامیان.

اگرچه قیمت‌های زمین‌های فروق الذکر آنقدر بلند نیست لیکن برای مردم بامیان نهایت کم درنتیجه ذخیره‌ایان صفر و یا تاکه صفر قبلاً که در این صورت توان خریدن حتی در جریب یکصد افغانی را هم ندارند. به هر صورت بهترین راه حل پرایلم مردم بامیان همان کمک حکومت خواهد بود. و حکومت با این‌چنین قیمت‌های زمین‌ها را از ۴۰۰۰، و یا کمتر بیش فی جریب ۵۰۰ و ۴۰۰ افغانی پایین آورد و پایای‌بینت را گیپا برای چند سال بلدتر برد مستحق‌الهای یک‌فیکر. اما از طرف از زمین مذکور مردم استفاده نموده و از آن طرف دیگر، غایبت، بلند رفته و درنتیجه سطح زندگی مردم بلند‌بود. و اگر چنین اقدام از طرف ولایات بامیان و حکومت مرکزی صورت نگیرد امکان دارد که برای پیکاری روز پروز زیاد شده و در آینده جلوگیری از آن غیر ممکن

نظر خرایه رسید.
قرار رییسکه قبل ذکر نمودم اگرچه مدیریت زراعت ولایت بامیان
با دهائیان کمک هم نماید تولیدات آن زیاد آنقدر زیاد نمی‌شود که رفع
احیاجات همه مردم را کرده بتواند به ساحه زینین های کشتی نهایت
محدود و تفویض زیاد می‌باشد.
اینک می‌خواهیم بعضی از کمک‌ها و رهمنایی‌های مدیریت
زراعت بامیان را خدمت خوانندگان می‌کنیم تقدیم نماییم. هدف اصلی
کمک های مدیریت زراعت بامیان همانا بلند پرداز محصولات زراعتی
می‌باشد تا اگر امکان داشته باشد تا یک اندازه احیاجات مردم از نگاه
مواد غذایی رفع شود.
و اینک کمک‌های مدیریت را در این مصرف کرده شده‌اند:
1- توزیع گندم در سال 1365 بیدرپیت زراعت مقدار ۲۴۲
سر گندم جستن را بپذیرم تجربه وی برای سیزده نفر زارعین در قره-
جات سر آسیاب، دوکانی، دشت عیسی خان، توبیجی، جکره خیلی
سیدآباد و فولادی توزیع نمود.
2- توزیع گندم جستن در سال 1365 اظهار می‌درمر
زراعت ولایت بامیان مقدار ۵۰۰ سیر گندم بکر لنگ ۵۰۰۰ سیر دراج ۸۵
توزیع شد.
و مهم‌ترین خصوصیت این گندم اینست که در مقابل امراض
سرخی که در بامیان خیلی زیاد مروج است و همچنین در مقابل باد و خیره
حوادث طبیعی مقاومت خوبی از جوید نشان می‌دهد.
۳- در سال ۱۹۵۵ میلادی، مدیریت زراعت دو نوع کود کیمیایی را به‌مسترس زارعین گزارش کرد. این کودها درزانه‌زداری و حاصلات ایشان به‌بین می‌آورد. البته قیمت یک نوع کود فنی به ۳۰ افغانی و از نوع دیگر آن فی سیره ۲۰ افغانی بالغ می‌شد. این اقدام مدیریت زراعت خیلی عالی می‌باشد یا در پاره‌ای بیشتر از راه حل کود کیمیایی همان‌هایی که در زمان آورده قیمت کود می‌باشد که حکومت با هم‌بستگی به این بستگی دهاتی یا یک‌کیسه کود به‌کار گرفتند. و این طرف دیگر اگر پول نداشته باشد با هدایت ورک ترابی ایشان کرده تبدیلاً طوری‌که بیش از ناحیه‌ای از ایشان بگیرد.

۴- دیگر از کمک های مدیریت زراعت بامیان عبارت است از توزیع سبزیجات از قبل بادnjانی، گوجه، بادnjان سیاه، ملی سرخک و سفید، گوجه، کدو، گوجه، زردک، شلغم، گاهو ولوبیا و غیره. توزیع سبزیجات مذکور برای ۴۹ تن در قریه‌های مختلف توزیع شده و به اظهار مدیر زراعت بامیان نتایج قناعت بخش حاصل نموده‌اند.

قریچم مذکور عبارتنداز:
غریب آباد، گوروان، گله‌بایی، سوماره، سیدان، ملايان
جوی شیر، دوشکانی، سرخدر کالو، شهیدان وقرغن‌تون.
میخواهم ذکر نمایم از اینکه کشت سبزیجات باراول است که در ولایت بامیان توزیع یافته و یکی از پرگسترین خدمات مديريت زراعت همین میباشد. به عقیده من در اینجا دو دلیل نسبت عدم کشت سبزیجات موجود است.

اول اینکه: ساحه زمین های ایشان خیلی کم میباشد.

و دوم اینکه: مساسفانه اقدام به کشت سبزیجات نموده اند ایشان زیادتر کشت دیگر بیوبات را ترجیح می‌دهند. به هرحال اکثر سبزیجات ولایت بامیان از کابل خریداری شده و البته بقيمت های بلند تر بيمانیان بفروش ميرسد.

سبزیجات كه پرگسترین منع ويتامين ها برده برای صحت مردم مفيد و ضروري بشمار ميرود، در آنها پطر کافي ميسرانده مردم و مشتریان هوتل ازقين لاحاظ به مشکلات مواجه اند. پس اگر مردم بامیان بکشت سبزیجات هادت بگيرند بند نخوا هددادن چه ازلك طرف رفع احتياطات خود مردم شده و ازطرف ديگر پرگسترین منع غذايي مردم خواهدشد.

۴- دیگر از كمک هاي مديریت زراعت توزیع ۲۰۰۰ نهالهای زردالو، نالك، بادام و سبز میباشد که برابر دهه‌آنان و غيره مردم ها بطور رایگان توزیع شده است که این نوع کمک البته بهترین اقدام
مدیریت زراعت بوده و نه تنها در سراسری پامیان کمک مینماهید بلکه از نظر اقتصادی نقش مهمی را باید مینماید.

۶- همچنین مدیریت زراعت برای ایجاد کود تولیدات زراعتی کدام امکان نرد و از حشرات و اکروپور نیز نجات پیدا که باشد به یک سلسله‌ای از فرآیندهای دست‌زده‌است‌نام‌زده در مدت هر سال در سال (۱۳۶۶-۱۳۶۷) مقدار ۳۰۰ پوند دی-ید-تی-۷۶ فیصد امروز استفاده قرارداده است.

۷- قدم نیک دیگر مدیریت زراعت عبارت از کاهش‌کردن اوراق میابید و در حال اوراق طریق استعمال کودهای کیمیایی را به دهانی نشان میدهد. با این رو اگر دهانی صورت استعمال کودهای کیمیایی را نداشته اند مدیریت زراعت توسط یک هیئت طریق استعمال کود کیمیایی برای دهانی نشان میدهد.

مقدمات مدیریت زراعت وابسته پامیان (کمک های فقیه) توسط مدیریت زراعت وابسته کناره داده شد.

گذمه وارداتی:

قراریکه قبل ذکر نمودم یعنی حاصلات مواد زراعتی پامیان آنقدر زیاد نبوده تا بر این احترافات مردم را بی‌نیازی لذا مردم پامیان مجبور هستند که بعضی از مواد خواراک خریش را از ولایات دیگر افغانستان وارد نمایند.

(۱۳۶۷)
دکاندارهای بامیان عموماً گندم مورد ضرورت خوشیش را از دانه غوری، بغلان، خان آباد، دره مصوف و یکولنگ وارد می‌نمایند.

قیمت‌های گندم از بازار بامیان سال‌های مختلف:

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>قیمت</th>
<th>افغانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1964</td>
<td>30</td>
<td>78، 40</td>
</tr>
<tr>
<td>1965</td>
<td>40</td>
<td>78، 40</td>
</tr>
<tr>
<td>1966</td>
<td>40</td>
<td>78، 40</td>
</tr>
<tr>
<td>1967</td>
<td>59</td>
<td>78، 40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

موفد: مدیریت ارزاق و حمایت خانه ولايت بامیان

جور وارداتی:

- مویه جو بقیمت ۳۴ افغانی از قطعنامه وارد می‌شود.
- کل جو در خور بامیان کشت و قیمت ۳۸۰ افغانی بفروش میرسد.

نوت: احصایه‌های فوق الذکر توسط مصاحبه شخصی ام‌باد کاندارهای مندروی بامیان بدست آمده است.

قبل از ایجاد به پارلمان های دیگر مردم بامیان روشنی بی اندازه می‌خواهان که راجع به سیستم آبیاری بامیان قدر معلومات خدمت خوانندگان محترم به عرض برسانند. طریقه از سیستم زراعتی بامیان معلوم می‌شود مردم بامیان ازبک نوع سیستم زراعتی بیروی می‌نمایند.

۱۳۸۰
وتمام زروع وعمره توسط الات ودوات ابتدائي صورت ميگردد. از ناحيه نظر آبياري منطققي که به سروي نموده ام داراي آب فراوان وعموما توسط جوچه ها آبياري اراضي صورت ميگرد.

پر ابلماي دهاتين و زراعين:

اگرچه دول عقب مانده داراي پر ابلماي هاي متعدد ميياشند لیکن ما از هر ابلمهای ديگر صرف نظر كرده و تنها پر ابلما هاي را که در باميان بمناسبةه ميورد مي خواهم ذكرينمايم.

1- سرمایه مردم (بين 1000 الي 2000 افغانى) نهایت كم است. جون سرمایه يكي از بزرگترین هوال توليد مشار مير و پس علم سرمایه درازدياد محصولات و غيره تأثير مستقيم مينماید و به همین منظورا كثرت مردم پاميان از مردم قرض ميگیرند.

2- سرخين گنده كرم هاي مضر به پر ابلما واقلي.

3- کمبود کود هاي حيواني و كيمياوي (اگرچه كود كيمياوي موجود است) لين پر ابلم توان خريد آنرا ندارند.

۴- نفوس زياد مته سفانه بزرگترین پر ابلما امروزي باميان را همین نفوس زياد تشکيل مي‌دهد که اگر عائدات محصولات زراعتي را بالاي نفوس هر فامي تقسيم نمايين در نتيجه عادتات خاليه انقل appropriation تاجير است كه قطعاً کم مي‌شود، در حصه كنترول نفوس توجه مقام.
وزارت صحيه را ميخواهم تامام را ازدرك ادويه جات وچگونگي ازاولاه ها با حامله گي رهنماى و كمله نمایده، حاصلات خليق كم است انقدر حاصلات تا جيزي است كه حتي کفایت ورفع احتياج هموم قابل راکرد نمیتواند. 6- نبودن زمين هاي زراعتي كافی، اين بذات خود بزرگترین پرAMILم را برای مردم باميان خلق نموده است.
7- سیستم کریدته (بانکي) انقدر قناعت بخش نيمست، بانکبانها با زراعين وديگر كايندار هاي با ميان كمک هاي بهتر نمایند تا مردم از كمک ايشان مستفيد گرديده وسط زنگدي خوشيش راضیگرند. اگرچه يک شهبه افغانستان بانک درشهر با ميان موجود است لیکن هدفي اين بانک تنها كترول و فراهم نمودن تسهيلات برای شبکه دولتي و بعضي اوقات برای تسهيلات مردم ميباشد.
8- وضع صحي ومنزل قناعت بخش نيمست: اين هم يك چيزی واضح از را بهکه هزارد هواي اقتصادى پايان آبدوز صحي نيز خروابري ميرود چه ازليك طرف مواد غذائي طورىکه جسم به آنها ضرورت دارد گرفته نمیتواند وازطرف دیگر عادتات مردم كم ميباشد تا مواد غذائي كه داراي ويتامين ها باشند خريداري نمایند، همچنين از اثر عوايگرم منازل نيز خراب بوده ودر억 اطاق تنگك تاریکه عموماً غير صحي ميباشد چندين نفر (6الي7نفر) زنگدي مینمایند. 
9- از همه مهمترین عوائل‌دات مردم به اندیزه‌ای اخیر، کم‌میابشت، زمانیکه دریک مملکت، وایک محیط تولیدات کم باشد در نهایت عوائل‌دات نیز کم میابشت چه بزرگ‌ترین منبع ثروت همین تولیدات (و منابع طبیعی) یک مملکت میابشت.

10- نداشتند برای بجای تائیدی است درصورتی که در افغانستان جنگی بندبزرگ که به میلیون ها کیلویی براد تولید می‌کند و تالار از این برده حضور آن هم استفاده بعمل نیامده است بسترس می‌ردد این ناحیه گزرانه است.

11- چوب سوخت و دیگر مواد محروقاتی یکی از بزرگ‌ترین مراحل حیاتی مردم افغانستان همچنین کمبود مواد محروقاتی میابشت، پس باید وزارت معدن و صنایع در این حضور توجه نماید تا بسترس مردم یک مقدار ذخایر سنگک بگذارد چه مردم افغانستان حق‌اولیت را دارند زیرا از یکطرف معدن کردزن‌های دیگر باید‌باید از دستگاه‌های موجود در افغانستان واردات و انتقال بهرس مانند صحرای مردم افغانستان حق به جانب هستند تا از معادن مختلف افغانستان استفاده مساوی نمایند.

12- نبودن کارکنگ: البت‌های قرارگری قبلاً زکر نمودم یعنی یکی از خرایافت‌های اقتصادی در پیه‌واری بلند بودن قیمت، ها نبودن کار دریک محیط یک مملکت میابشت، در اینجا با یادکردن افغانستان.
وولایت بامیان توجه جدی مبذول دارند تاراهی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارهای جلوگیری از بحران را بگیرند و زمانی بخواهد شد.

۱۳- مالیات بلند: اگرچه در این حضور حکومت حق بجانب استفاده از مختلف را خواهد از درک زمین، خواهد از درک گم‌گیری موشی و غیر از مردم اخذ نمایند لیکن این را هم باید بخاطر داشت که مالیه‌های مختلفی از مردم اخذ نمایند لیکن این را هم باید بخاطر داشت که مالیه‌های گزاف کمتر اشخاصی را که عامل کم دارند می‌شکند چه زمانی‌ها مالیه بلند رفت قوه خرد مردم کم‌شده و نتیجه‌روز بروز فقر تر و بی‌چاره‌تر خواهند شد. پس در این باره بوجه وزارت مالیه راجب مینمایم تا طویل سیستم مالیه خوش‌خیش را تنظیم نمایند تا اشخاص کم‌مالیه یا کم سرمایه‌دار متضرر نشوند.

۱۴- تبلیغات زراعتی، فارم‌های تجربوی آنقدر زیاد نبوده یا باید ولایت بامیان از راه فلم‌ها و مصایر و رساله‌هایی، و بصورت به مردم کمک نمایند. همچنین مدیریت‌های زراعتی باید به عنوان فارم‌های تجربوی را مبادرت نمایند. بپاورد تا مردم حاصل‌ات فارم‌های تجربوی را به چشم مردم برسد و بعداً اعتقاد حاصل نمایند که تخم‌های اصلاح شده و با کود کمیابی برگرداند.

کدام‌اندیزه در تولیدات مواد زراعتی مؤثر و ثابت می‌شود.

مهم‌ترین علاوه بر محصولات زراعتی در بامیان یکی از زیاد ماهی‌ای نیز به‌سویی شده از یک طرف، مثبت سر و از طرف دیگر از یک طرف.
بزرگترین منبع عایداتی مردم به‌مان را تشکیل خواهد داد. همچنین باید ذکر نمود که به‌همین ترتیب گاه برای سیاحان خارجی و مردم افغانستان نیز بشرح می‌رود. پس در اینجا لازم است که اگر مردم ویاولایت بامیان در این راه صرف مساعی بپنمنند امکان دارد تا یک اندازه زیاد احتیاجات مردم را از نگاه کم‌بود مواد غذایی رفع نموده و بیل منبع جدید عایداتی برای مردم ویا حکومت بامیان پیدا می‌شود.

به عقیده بنده مهم‌ترین راه برای جلب توجه سیاحان خارجی و داخلی همین تبلیغات از راه های رادیو؛ نشرات به زبان های خارجی وداخلی می‌باشد. و اگر امکان داشته باشد باید ولایت بامیان وبا اشخاص دیگر افغانی یک اندازه سرمایه گذاری نروده ویکی یا دو هوتل در نقاطی که ماهی فراوان دارد تعمیر نمایند. وقتیکه هوتل های عصری تعمیر شد و از طرف دیگر تبلیغات خوبتر شد در نتیجه مشتریان خارجی وداخلی را ببخود جلب می‌نماید در اینجا به‌مشاهده خواهد رسید که یک اندازه زیاد خارجی‌ها وداخلی‌ها برای صید ماهی آنده از یک طرف از پول اسعاری سیاحان استفاده می‌آید و از طرف دیگر در راه معرفی افغانستان کمک شایانی خواهد نمود. به‌حال هر قدر کم‌سیاحان داخلی وخارجی از نگاه تورستیک در یک مملکت می‌آیند به‌مان اندازه به نفع یک مملکت تمام می‌شود چه از یک طرف مشتریان جدید برای
تجارها و غیره افراد پیدا شده و از طرف دیگر یک‌مقدار پول اضافی که احتیاج زیاد به آن حس می‌شود در مملکت می‌آید.

قراریکه قبل ذکر نمودم یعنی حواصات زمین کم و در نتیجه سطح زندگی مردم پایین می‌باشد پس اگر مردم با میان به پهلوی زراعت خوشیش به صید ماهی گیری علاقه نشان بدهند از این نگاه قادر خواهند شد که منبع پول یا در آمد دیگری را صاحب شوند و در نتیجه تا یک اندازه از پرایلم های اقتصادی ایشان کاسته خواهد شد.

نقطه دیگریکه از نظر اقتصادی برای مردم وابک مملکت مفید ثابت می‌شود همانا معرفی نمودن در دو چنگال های خورود و وزرگوم شیباش. در اینجا جلب توجه سرماهه در دو چنگال و حکومت افغانستان را در مورد احداث چنگال در یک مملکت مانند افغانستان که نیازهای یک‌مقدار ماهی فراوان (در بمانی و تناوی) می‌باشد خواهانم تا ماهی‌های از گرمی و حرارت زیاد و غیره نجات داده و به موسم‌های مختلف سال ماهی‌ها را در بازار عرضه نمایند و پس از این طرف، محصولات موجود چنین مشاهده خواهیم نمود که خریدن گروه‌تی ماهی تنها مربوط به موسم زمستان می‌باشد و متباقی ۸ در ۹ ماه ماه، از این مدت ک استفاده نمی‌تواند پس لازم است که در اینجا مردم و حکومت با هم برای شرکت شوند و به سرماهه گذاری جداگانه نمایند و از این طرف، با این منابع عائداتی مستفيد شوند و از طرف دیگر تا یک اندازه احتیاجات مردم را از ناحیه مواد غذایی رفع نمایند.
مهمترين مناطقي كه از آن ماهي یافت ميشود قرار ذيل است:

۱- دره کالوو
۲- دره ککرک
۳- دره فولادی
۴- دره اهنجران
۵- دره سوماره
۶- بندر امیر
۷- دره اجر

درین هفت دره اقسام مختلف ماهي یافته شده و اگر تصویر صحیح یعني توسطه جاله، چنجک، موتر گوت هاى خورود واسب ماهي گيری بعمل آيد امکان دارد که برای چندین سال از این ماهي ها تاحال از آن ها استفاده نشده بهره برداري خوبى صورت گيرد.

قرارت:

از پيداوار ديگر ولايت باميان قروت ميياشد، مردم باميان نه تنها قروت را در اشک، اش و قروتی بكار ميبرند بلکه قروت از برگرگن اقلام صادرايي ولايت باميان باشي ميرود که اين هم بذات خود در راه رشد اقتصاري ولايت باميان نقش مهمي یا بارى مينامانه.

بهترین قروت باميان در يکولنجک، قرغه‌نو، شهردان، پنج‌اب و فولادی یافت ميشود، قيمت هدى قروت نظربه جنسيت آن متفاوت.
میباشد مثل دریکولنگه بهترین قروت فی سیرین ۱۱۰ - ۱۰۰۰ افغانی
دستگیری مینیده و بعضی قروت های دیگر فی میر ایمکان دارد که بین
۸۰ - ۹۰ افغانی هم دستگیری نماید.

روغن حیوانی (روغن زرد):
ده ای پاترده سال قبل روغن حیوانی یکی از برگیرنده‌های اقلاع
صادراتی هزاره جات به شمار میرفت زیرا اکثریت مردم افغانستان عادت
به خوردن روغن زرد داشته و از طرف دیگر روغن نباتی در آن زمان
انقرد در افغانستان رواج نداشت، لیکن امروز به اثر توجه درلت افغانستان
یک فابریکه در کندوز (سیب زرد) دیگر در هلمند و سومی در ولایت بلخ
تاسیس شده و از هننده دانه روغن نباتی استحصال نموده و به سکس مردم
میگذارند، البته باید نخاطر نشان نموده که روغن زرد در سیرین ۵۰۰
۲۰۰ افغانی بوده که مردم افغانستان و بی‌میان نسبت عاداتی که ایشان
قله به خریدان نشده و مجروح انداز روغن نباتی که قیمت چهار،کیلو
گرام آن به ۱۴۰ افغانی بالغ شد برای خوراک خوشی استفاده نمایند،
اگرچه در سایر قراریکه ذکر نمودم یعنی بهترین صادرات و عادات مردم
هزاره جات و اهمیت روغن حیوانی تشکیل می‌داده که در ایمکان به مشاهده
می‌رسد که نسبت قیمت بلند روغن حیوانی به همراه روغن نباتی رقابت
نیسته و تقریباً سبب کم شدن نقداً آن میشود، که در نتیجه لطمه‌های
در اقتصادی‌های مردم وارد نموده است.

۱۳۹
مهمترين مراکز پیداوار روغن حیوانی (روغن زرد) عبارتند از: 

ده‌نگه، یکونلگه، شهیدان، قرغیز، تور، پنجاب، بودو، وصالانه، یکم‌داور.

کم‌ان‌ه بک‌کابل، مزار شریف، قطنی‌ی‌دوبنگر، نقاط افغانستان صادَر می‌شود.

برعلاوه، مراد‌غذائي‌مهم‌ترین‌پیداوار‌دیگر‌پامیان‌عبارت‌است‌از:

۱- معدن دژال سنگک.
۲- معدن آهن حاجی‌کک.
۳- رنگه‌های معدنی.
۴- قالین، گل‌م، نمی، برک، جاکت، چرکوب، ودستکش پشمی.

رنگه‌های معدنی:

در اینجا به‌این حال‌های ساختمان‌که‌یکی از بهترین مباحث طبیعی ولاست بامیان‌همان‌رنگه‌های معدنی می‌باشد.

رنگه‌های معدنی‌البته، به‌اقسام و انواع مختلف و کم‌قدار‌زیاد در سه دره، ولیت‌بامیان‌کشف‌شد، و این‌رنگه‌ها بعضی‌وقایت‌برای‌رنگه‌های دکان‌ها و منازل مدرم‌بامیان استفاده‌می‌شوند.

مهم‌ترین‌در‌هر‌کاه‌از‌آن‌رنگه‌های‌مینخم‌ی‌در۱-دره‌فاطمه‌مستی: در این‌ده‌بیک‌پامیان‌زیاد‌رنگه‌هایی

۱- دره‌مسماز: در این‌ده‌رنگه‌های‌اردیق‌بیده‌و‌سمنتی‌بیک‌پامیانه‌و‌افریبه‌نظر‌میرسد.

۲- دره‌آن‌یز، ارنجی‌پرتاهو‌سمنتیی‌بیک‌پامیانه‌و‌افریبه‌نظر‌میرسد.
در این دوره دو کاتی: در این دوره مقدار زیادی از رنگ‌های سفید روحیه و کاشی‌ری رنگ به مشاهده رسیده است.

پس اگر جنبه اقتصادی رنگ‌های معیدی فوتوالک‌ری را عیما تا ریسیک و مطالعه قرار دهیم به عقیده بنده که باکس‌هافت و استعمال این رنگ‌های هنری به آن تنها بازگردن ثروت با سرماهی بدمست می‌آید بلکه اگر از این رنگ‌ها بصورة صحیح و خوب‌تر استفاده بعمل آید، چندین ملیون افغانی به آورد و این نمودن رنگ‌های از خارج بال‌گیری اساسی بعمل خواهد آمد. و مهم‌تر از همهِ افغانستان قادر خواهد شد اگر از این معاین بصورة برخی استفاده شده و بک فابریک کوچک و یا نسبتاً بزرگ برای تصمیم و تولید رنگ‌ها تاسیس شود امکان دارد که مردم افغانستان نیز از رفع احتیاجات داخلی خوشی به‌کم‌بودار زیاد آنرا به‌خستی هم صادر نموده و در مقابل یک اندیشه اساسی خارجی به‌طور مختصر هم به آن حس می‌شورد بدست خواهند آورد. این بذات خود در ابزار نتایج بک مملکت مانند افغانستان خیلی مؤثر واقع خواهند شد.

معیدن ذغال سنگ کرکر:

معیدن ذغال سنگ نیز یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های ملی به‌شمار رفته و از نگاه‌های اقتصادی قابل اهمیت می‌باشد. چه امروز ذغال سنگ بزرگ‌تری نقش را در راه معرفی نمودن صنایع در بک مملکت رو به پیش‌گاماند افغانستان ویا ممالک مترقی‌ها را می‌باید. امروز از ذغال سنگ به‌نوا
به حیث مواد محروقاتی در منازل استفاده می‌شوند ولی در بسیاری از صنایع نیز آن‌ها مورد استفاده قرار می‌یابند. به همین منظور افغانستان می‌خواهد که کم‌ترین زیادتر ذغال سنگ که از انجام نماید تا از دست احتیاجات منازل، دفاتر و غیره را رفع نماید و از طرف دیگر نظر به اکتشاف صنایع در افغانستان می‌خواهد کم‌ترین زیاد آنرا در قاب‌های جدید‌التأسيس و یا سابقه به‌صورت حذر برساند.

قرار احتمالی که در پلان پنج‌ساله صوم ذکر شده در منطقه پنج‌سال پلان سوم یک میلیون دوصد و چهل هزارانت ذغال استخراج می‌شود. این مقدار از معادن ذغال‌کرک و اشپشتنه و دره صوف بسته می‌آید.

مقدار استخراج ذغال سنگ کرک و اشپشتنه در پنج‌ساله پلان سوم:

1- ۱۳۵۸ هزارانت
2- ۲۰۰ هزار
3- ۲۰۰ هزار
4- ۲۰۰ هزار
5- ۲۰۰ هزار

مصادر آن در پلان سوم بالغ بر ۱۷۰ میلیون افغانی و ۷۵۱ میلیون دالر می‌شود.

۴. معاون: سومین پلان پنج‌ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان
کابل (۱۳۵۶ - ۱۳۶۰)، مطبوعه دولتی (توره ۱۳۴۷)، صفحه (۱۰۵)
افزایش اهمیت ذغال سنگ از نگاه اقتصادی در یک مملکت

زیاد میباشد لیکن باید خاطرنشان ساخت که متأسفانه از این معدن بزرگ ذغال سنگ کرک مردم بامیان قطعا استفاده نکرده قابل ذکر که بنابر آن معدن مذکور برای ولایت و مردم بامیان آنقدر مفید ثابت نشده و به پرایلم مواد صوخت بامیان کمک نمیکند.

باید خاطرنشان ساخت که یکی از پرایلم های دیگر بامیان هم‌نداشتند مواد صوخت از قبل چوب ذغال و یا قوه برق میباشد و متأسفانه با و آن تهک پرایلم مواد صوخت در این ناحیه موجود است.

وزارت معدن و صنایع در زمینه کدام اقدامی دست نزده ثابت است و در زمینه دستور مورد کمک و مساعدت میشود. نظر به اینکه معدن مذکور متعلق به آن سرزنشون میباشد درمان بامیان حق قدامت رانگ بر دیگران دارای میباشد. پس باید و بالی بامیان از پرایلم های اقتصادی بامیان حکومت را مطلع ساخت، تا وزارت معدن و صنایع راجع به کمبود مواد محروقاتی در بامیان بررسی نمایند.

معدن آهن حاجیگچک:

یکی از منابع طبعی و ثروت عظیم ولایت بامیان معدن حاجیگچک میباشد و از چندین سال به این طرف است که متخصص داخلی و خارجی معدن حاجیگچک راجه قرار داده و نظریاتی راجع به معدن مذکور به وزارت معدن و صنایع پیشنهاد می‌نماید که اینکه با امروز از این معدن
ذیچیمت که منظره گونه‌ی ثروت‌مندی بشمارمیره استفاده بفصل نامده است.

اگر امکان استخراج معدن حاجیگلک در آینده تزیید کمبود وجود نماید در نتیجه اقتصادیات افغانستان تغییر خوبی نخواهد نمود. چه از یکطرف تولیدات زیاد شده و ازطرف دیگر عوائد مالی بلنده خواهد رفت.

به عقیده بنده قبل ازایکه، چهلمین میلیون افغانی راهولت، افغانستان برای استخراج معدن مذکور به مصرف بسیار باید باشد به نه از نظر جیو‌پاتی وارد قربانی استخراج نظر اقتصادی نیززمین عمیق شده و بعد از نظرات علمی اقتصاد به استخراج آنیق‌نامه لازمه اتخاذ خود.

درینجا مقصدم ازسری‌ی اقتصادی راجعبه معدن حاجیگلک است.

که آیا فعلا شرایط استخراج معدن و مصرف نبودن آن و افغانستان و بازارهای خارج آماده است یانه. قراریکه همه مانند می‌دانیم فعلا در افغانستان کدام فابریکه صنایع قیبله موجود نیست و با آن حاجیگلک استفاده بعمل آید و باقی‌ماند بازداشته خارجی، درآینجا سوال، بپذیرد. به‌خوره اولیه یک یک یک یک و یک و یک فولاد جنگر مصرف و ایجاب نموده و به‌چه قیمت فروخته می‌شود؟ دوم ایکه آیا قیمت های فولاد افغانستان بقیمه‌ی های دولت خارجی رقابت کرد؟ می‌تواند یانه؟ اگر مصرا فاستخراج وحمل ونقل کم‌باشد. 

(16)
در آنصورت لمحکان داورده که قولاد انگیزه‌ای خواهید وقابل نموده
ویک مقدار آهه و قولاد استخراج شده خویش وا دربازار های خارج
بفروش می‌رسانیم و اگر قیمت ها زیاد باشد در نتیجه هنی نه تها که دوداخل
ملکت کدام بازار فروش پرای آن وجود ندارد بلئکه در خارج نیز
رقبات نتوانسته که در این صورت به عقیده بنده دولت افغانستان قطعا
ناباید به استخراج آن اقدام نماید در غیر آن بجز ازینکه درز می‌کند مشت
بول مابدن بجا و جر ابه همد برود کاری انجام نخواهد شد و به پر ابلم
های فرم آقتصادی افغانستان خواه افزوده.

نقطه مهم دیگر اینست که آیا افغانستان فعل با همیش شرایط
اقتصادی موجوده خویش قادر به استخراج معدن حاجیک و ذوب آهن
معدن مذکور می‌باشد یانه چه ذوب آهن میلیون ها افغانی مصرف را
ایجاب می‌نماید. بعکسی بنده دولت افغانستان نظر به شرایط اقتصادی
فطیعی ایش که آنقدرها تناعت بخش نیست به عوض مصرف چندین
میلیون افغانی در این راه باست مه یا جهار واردیکه خرد مثلاً فابریکه
گوگرهسازی، برت دوزی، چینی سازی و غیره دیگر و اخیر بداری کند
تا ازیک طرف از منابع طبیعی استفاده شود و از طرف دیگر پک تعداد
مردم بکار گماشتیه شده و جلوگیری ازیکاری بعمل آید. دیگر اینکه
آهسته آهسته صنایع مختلف را در افغانستان مروج مانخته تا ازیک طرف
رفع احتیاج مردم را اورده شود و از طرف دیگر جلوگیری از اسعار خارجی.
نیست وارد نمودن مواد ضروری به که قبلاً تواید نمی‌شده بعمل آورده‌شود.

مهم‌تر از همه‌ی زمانیکه قابلیکه های خرد یک تعداد زیاد نفر را به‌کار های مختلف جذب نمود درنتیجه یک در آمدتاً (معاش) برای مردم پیدا شده و خود بخود سطح زندگی مردم بلندترین که این‌هم یکی از مهم‌ترین هدف حکومت افغانستان می‌باشد.

صنایع دستی:

برعلاوه منابع طبیعی ذکرشده که بزرگ‌ترین نروت بامیان را تشکیل می‌دهد درب‌بانان صنایع مختلف از قبیل قالین بافتی، گلم بافتی، نمد و خرچنگی بافی نیز موجود است که این‌ها بذات خود یکی از مدارک عواید مردم بامیان را بوجود می‌آورد.

صنعت قالین بافتی:

اگرچه صنعت قالین بافتی در شمال و غرب مملکت یکی از تاریخ قدیمی‌ترین از دیگر از اسلاک چندین‌از (۱۹۶۴) به این طرف این صنایع روز به روز گسترش می‌یابد. اولین شخصیکه در این راه خدمت شایانی نموده و صنایع قالین بافی را رواج داده سید رضا نام دارد. که درنتیجه باقی قالین یک منبع عالی‌جذاب را برای فامیل خویش بدست آورده واز طرف سطح زندگی فامیلی مذکور بلند میرود واز طرف دیگریک تعداد مردم به صنایع قالین‌بافی آشناشده و بالاخره تاکید اندیشه از بیکاری جلوگیری بعمل خواهد‌آورد.
بابید خاطر نشان صاحت از اینکه در ابتدا صنعت قالین بانی
در بام سرای آنقدر کار آسان نبود چنان قابلیت به‌فکر کردن، رهمنداشتند
لیکن با آنهم به اثر زحمات شدار، شیر و سیدرضه و فامیلی مذکور مؤفقت
شدن تا صنعت قالین بانی را یاد بگیرند. چنانچه در نتیجه زحمات ایشان
تمام فامیل ها قادر شدند که یک ایل چند قالین و قالین‌جه بانی به بزار
عرضه نمایند.

تعداد کار گران و قیمت قالین و قالین‌جه:

البته تعداد کار گران و قیمت قالین و قالین‌جه مربوط به جنسیت،
اندازه، دیگر مصرف و صاحب کار می‌باشد. بطور مثال می‌توان گفت
که دوخته قالین‌جه (2/10نیم متر) در دوره یک ماه به یک باعث شده و سه نفر
کار گر را به انجام این امر ضرورت دارد. (و ناگفته نباشد گذشته که
اکثریت قالین بانها را زنها تشکیل می‌دهند.) قیمت قالین‌جه فوق الذکر
در بین 1500 تا 1200 افغانی در تخته قرار داشته و عموماً این قالین‌جه ها
به شکل های قالین‌جه های صفحات شمال مملکت ساخته می‌شود. لیکن از
نقطه نظر جنسیت مقایسه قالین‌جه های سمت شمال افغانستان آنقدر
خوب نمی‌باشد. مهمترین دلیل آن همان‌اقدامات تاریخی قالین بانهای سمت
شمال مملکت می‌باشد.

٤٧٩
ثالثین که عرض آن 3 متر و طول آن چهار متر (2×4 متر) باشد.

دوم به دوم نود کیلومتر با فاصله شده بین تیم‌های ۲۰۰۰ لیل ۱۵۰۰ افغانی
یکپارچه برای فروش آنها می‌شود. بانته این نوع قاپایی هفت نفر
کارگر را در کی‌مگی‌ورد. یک هفته نیمازه که در قالینچه (2×2 متر)
مفاد به ۵۰۰ افغانی و در قالینچه ۲۴×۴ متر مفاد بین ۱۵۰۰ لیل ۱۵۰۰ افغانی
بالت می‌شود.

شخصی دوی‌که اضافه به قاپایی بدا ذوق داشته و یک شخص
نسبت به سیاهو و با سواد بود میرغلام نبی برادر زاده سیدرضا نام دارد.
این شخص هم بنابر هدایت دستگاه قاپایی گرفته و آن‌ها بکار گرفته‌اند.
به قرار گفتار تابع به یک قالینچه (۲×۲) متر را در ظرف ۵۲ الی ۷۰
روز باقی و بین قیمت های ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ افغانی بفروش می‌رسند.

البته برای ساختن قالینچه فوق الذکر به سه نفر کارگر ضرورت دارد
سومین شخصی که در این صنعت توجه خاص مبتدل داشت
محمد حیدر نام داشته و نام پدرش نیز از همان قبیله بام حرای می‌باشد.
قرار اظهار نام پدری به قالین (۳×۳ متر) را در یک ماه توسط و
نفر هزینه و بین قیمت‌های ۱۲۰۰–۱۴۰۰ و ۲۵۰۰ افغانی بفروش می‌رساند.

قلی‌بیت برای فوق الذکر نظر به اندازه و بین قیمت قالین فوق می‌ماند.
برای اختلاف نشان ساخت که مهمترین یا از موارد به کابل می‌باشد.
سیستم کار

در صنعت قالین بافی عموماً زنها و مرد ها هر دو مشغول می‌باشند و اکثر کارگر ها را همانا اعضای قالی‌بافی ها تشکیل می‌دهند. لیکن در بعضی موارد اگر یک قالی‌باف یاله عضوی نفر کارگر ضرورت داشته باشد آنها می‌توانند که بطور کمکی الیه بدون معاش از قالی‌باف دیگر کمک می‌کنند و این نوع کمک‌های بین قالی‌باف‌های قالین باف می‌توانند در اوقات ضرورت از قالی‌باف‌های دیگر استفاده نمایند.

قرار یاد که بمشاهده میرسید یکی از پسران گنگرین پر ابله‌ای، های این قالین باف ها، عده و وجود اشخاص ماهر تشکیل می‌دهد به نظر بندنه باید در این حضور ولیت بامیان بکمک وزارت معادن و صنایع و تأسیسات افرادی دیگر جهت رهبری به همین ضرورت دارد. یک تعداد معلمان فی‌رای برای رهبری آرای افراد در کار مراحل استخدام نمایند تا از شک طرف برای قالین باف‌های طبقه‌ای جدید و خوب‌تر به افرادی را می‌آموختند. طرف دیگر یک تعداد زیاد اشخاص دیگر را قالین باف و یکی می‌پائندان‌بندنه این امر بافت خود بر گنگرین کمک برای مردم بلیمان بوده چه از یک طرف کمک رامی آموزش و از جانب دیگر یک مدرک هرانتی برای قالی‌بافی‌ها پیدا شده در نتیجه پس از گرفتن مزدیا معاشی صطح پرندگی انسان بلند خود رفت. وهمه‌ی از همه جلالی‌گیری از پیکاری

۱۱۱
عمل خواهش آمده که این مهم مانند توارم پولی خراب‌ترین به‌تغییر اقتصادی برای یک مملکت می‌باشد.
در نتیجه میتوان اظهار نمود که اگر تعداد اشخاص ماهر و لایق زیاد می‌شود البته از سیستم تقسیم‌کار استفاده نموده بیک وقت کم یک باید چنین قالینچه را بافته می‌توانند.
در این صورت نه تنها مصرف کم می‌شود بلکه به عوامل نیز افزایش بعمل می‌آید. لیکن به‌خاطر داشت زمانی که تولیدات در اثر تقسیم‌کار زیاد می‌شود لازم است که اموال تولید شده برای توزیع آماده شده و بفرض فروش به بازار عرضه شود در اینجا کلمه فروش خیلی کلمه دچسب است زیرا خریدار کسانی می‌باشد که بکننده پول در دست داشته باشند لیکن متأسفانه مردم بی‌جاه به‌مانند آن‌قدر هنوان می‌باشند که پیل کافی حتی برای خرید مواد غذایی، لباس ویام‌سکن خود ندارند. پس در این صورت قالین با قالین‌چه مردم بی‌مانی آن‌قدر بزار خوب در شهر بامیان نداشته و بی‌هرین بزار قالین ویا قالینچه مردم به‌سیاهه کابلی می‌باشد. مگر اگر قالی‌های مختلف ورنگ‌های مورغوب وخصوصاً از نوع رنگ‌های (سرخ، صبز، سبز، آبی، فولادی و غیره) استفاده نمایند کار خوبی خواهند کرد بلکه امکان دارد که مردمان خارجی خصوصاً اشخاص ولادار
از این قالین هایی که بیک رنگ و جنسیت خوبیت ساخته شده به قیمت هایی
بلاگردن خریداری نمایند.

در انتخاب رنگ و دیزاین قالین ها نظر به ذوق مردم اهمیت
خاصی دارد زیرا که به کمک مردم می‌خواهند که فرش و رنگ
اطاق سالون و غیره شان دارای یک نوع رنگ در حالیکه فامیل هایی که دیگر در زمینه
از خودنظر و ذوق دیگری دارند. دیگر اینکه باید لک تحول در دیزاین
قالین افغانی آورده شود که از صد ها سال به این طرف تنها از همان
دیزاین فیل پایه استفاده بعمل می آید.

مواد خام:

برعلاوه دیگر عوامل تولید مواد خام بزر گختربین نقش را در
صنایع قالین بافی و یدکیگر صنایع پیازی می‌نماید. چون درینجا
مقصد ما از مواد خام موادی است که برای ساختن قالین باقالینچه
کار گرفته می‌شود این موضوع اصلی مرامش و رنگک تشکیل می‌دهد:

I. پشم: عموماً قالین‌های افغانی از صد فیصد پشم ساخته شده
و از همین نقطه نظر قالین‌های افغانی در دنیای خارج شهرت فوق العاده
داشته و به قیمت‌های خوبی در بازار لندن و جرمنی به‌طور می‌رسد.
قالین‌های بانهای بامیان پشمی راکه برای ساختن قالین از آن استفاده
می‌کنند. عموماً از دو طایفه خریداری می‌نمایند:

۱۰۱
اول ازبشتوزبان های جویی در هم نیل (بین پکوانگک و یامان) 
دوم کوهی های قندهار، قبیله پشم ملع قور نظر به جنوبی 
آن فرق می‌نماید: 
۱- هشتم پاک فی سیر ۵۰۰ افغانی 
۲- هشتم ناز پاک فی سیر ۲۲۰ افغانی 
رنگ: قابلین به‌های بام صرا بر روی عموم رنگ مورد ضرورت شانرا یا از گلر کابل خریداری می‌مانند و با ازشپرا میان، 
در شهر کابل رنگ مذکور قطعی یک پا به میان ۱۰۰ تا ۱۱۰ افغانی 
و در شهر بامتن بک قطبی یک پا به آن به ۱۴۰ افغانی بفروش می‌رسد. 
گلیم: 
یکی از مهم‌ترین صنعت‌های مدرن هزاره جات مخصوصاً قبیله 
بام صرا یا عبارت از صنعت گلیم، به عنوان وزنی، و این صنعت شهرت خوبی 
از آن به دستاردن و نسبت به آن، گلیم از پشم نسبتاً جنسیت پا، شیائور جا به جای گذار می‌کند. 
که در سیر آن بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ افغانی می‌باشد. 
یک گلیم چهار دریکون متری را به هر روز، نفر می‌فزرمشده و بهشت روز 
می‌باشد و بقیه هایی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ افغانی بفروش می‌سند. 
یکی از شاملی هایی که در گلیم بفاه شهروند دارند، هم‌اندیشی و گلیم: 
سید رضاء و صدیق غلام نبی می‌باشند، این دو نفی این دیده‌ای صنعت 
قابلین به‌فای را خویت و پیشتهر رونق و سرور صورت داده‌اند.
گیلیم هم مانند قالین نازاره دیزاین – جنسیت – رنگ و اندازه
فرق میماند از همین لحاظ گیلیم های که جنسیت خصوصی و رنگ های
قشگر را دارای میباشد بقیه های بلند تر میفروشنند. مثالی بک گیلیم
دونیم در چهره و نمیتری بین قیمت های 1500 تا 2000 افغانی پرفروش
رسیده و بین 16 تا 20 روز برای ساختمان آن ضرورت است. مهمترین
بازار فروش گیلیم عبارت از کابل – پلخمری – شهر بامیان و دیگر ولایات
افغانستان و ولایت بامیان میباشد.

قرار که قبلا ذکر شد مهمترین مراکز گیلیم بسیاری افغانستان
( هزاره چات) میباشد مراکز عمده آن داژنگی – یکولنگی - پنج آب –
شهرستان – ده کندی و پام سرای که تماماً این شهرها از نقطه نظر گیلیم
خود شهرت پرزای رادارا میباشند. جنون در این جابجایی تناهی منطقه بام سرای
راتشته ریسی جوهر قرار داده ام پس راجع به نقاط ذکر شده بنابرای
خوانندگان گرامی کدام مقدمات داده نتوانسته و امید است که در کدام
موقع مساعد از جاهای ذکر شده نیز اطلاعات مفیدی پرسترس خوانندگان
قرار داده شود.

خرچین:

خرچین بانی نه تنها در ولایت بامیان رواج دارد بلکه در Công
شمال مملکت از جنین سال ها به این طرف رواج دارد.
پیشنهاد خرجیه را یک نفر خرجیه یا لیف در ظروف پخش روز
ساخته می‌تواند قبلاً خرجیه نظر یا جنسیت، رنگ و شرایط
وزن‌گذاری آن فوق‌الموضع و قیمت آن از 150 افغانی شروع شده و تا
400 افغانی بلغ مشوره.
امروز خرجیه را داشته‌ها برای جمل ولاقل اموال‌های که می‌تونیم که
پیش‌آوری خرجیه‌ها نیز آن برای مزین ساخته نمایند مالیات خرجیه خریداری
می‌کنند که در این صورت بازار فروش خرجیه خریداری خویشند و مشتری‌پرداز
پیدا نموده است.
پس در این صورت اگر مشتریان زیاد پیدایش مشورت در نتیجه
تولیدات خود شده و خود بخود از این مدیر بکمک‌حال پول بپذیرد
قایحه‌ها آمده و در نتیجه سطح زندگی‌ای ایجاد که باشد خواهد رفت.

نام:

ندم از پشم اعلا مالیه می‌شود و اوازی یا رای فرش خانه استفاده
بعمل می‌آید. مهم‌ترین مناطقی که از تولید نمود شرته دار و مبنا است
آزادگان، یک‌ساله، بی‌پرده، بی‌پرده، شرته‌ساز، از کنندی واژه، سرای.
و مهم‌ترین بازار فروش آن مناطق هزاره جات و کابون می‌باشد.
برای مالیه‌یک تخته نمود شسته ای هفت نفر ضرورت مشابه
ویک نمود (5×8 متری) روی 6×7 متری) را می‌توانند در هر زمان برای
بماله. قیمت نمود مالیه‌که نظر به جنسیت پشم و اندازه آن فوق می‌نماید
و قیمت یکدان‌ها آن از 50 افغانی شروع تا 900 افغانی می‌باشد.
برگه:

یک نوع چگونگی پشمی بوده و برای بالاپوش و کرمی و بعضی ترکات برای پژوهش استفاده می‌شود. برای برگه‌گذاری از متر برگه از 300 افتقتی و متوسط آن بین ۷۰ تا ۹۰ افتقتی بفروش رسیده و ساختمان یک تربیت بین ده الی دوازده روز را دریب می‌گیرد.

اگرچه صنعت برگه‌گذاری تابلئ اندوزه دربیمین روانی دارد لیکن امروز شرکت خود را از رست داده و وریدار کم دارد زیرا از این طرف که به بیشترین بخشی از جریهی بیمار آمده و از ازبند دیگر لباس‌های استعمال شده امریکای زیاد شده و بقیمه‌های خیلی نازل پای کجاست خوب‌تری دستگیری می‌نماید.

مهم‌ترین پردازش‌هایی که بالینی از آنها، گیلیم بالیا و غیره از نیشی سرمالی کافی‌نیویشن بازار خوب (مشترکان کم است) هستند و وجود کارگران ماهر، بلندی قیمت مواد خام و صنعت در حال واقع، به عقیده بنده اگر حکومت با میان وی اشخاص افرادی، شرکت‌ها و تاجرها باشند های صنعتی وتجارتی به هزارد این طالبین بالین و غیره کمک نمایند کار شایسته ای خواهد بود. به ازیک طرف صنعت بالینی خوب‌تری رونق گرفته و از ازبند دیگر یک افزایش مردم ماهر شده و یک دام روزی برای فعالیت‌های پیاده‌نگارنده و هرچنین حاضریات (مذاق و غیره) سطح زنده‌گی ایجادی از ناپدیده‌ها هدرفرت.

١٠٥
دیگر اینکه اگر دولت با میان و یا تا جیرانفرادی یا مؤسسات و یا و یا بانک‌ها در حال سرای سرمایه گذاری نمایند که زیاد یک طرف برای مردم باهم سرای خیلی مفید‌تر است و طرف دیگر برای مؤسسات حکومت و یا مسکن‌ها یا مسکن‌ها و یا جامعه که از سرمایه‌های گذاری‌های خوش‌یک مفاد نسبت به بست آورنده، از همه مهمتر اینکه بهترین راه رشد اقتصادی یک مملکت و یا ولایت و یا واردات و خرداد بر ازان یک قربه مانند بام سرای احتیاج به صنایع سرمایه‌های از دلند و گرته صلح زنگی مردم روز بر این آمده و در مقابل قیمت ها بلند رفته و بکار گیرنده فولی به میان می‌آید که جلو گیری این بحران اقتصادی کاری آسان نخواهد بود.

برخواهی صنایع قربانی فرد از بحران باند قدرشدم تازه محبس بامیان نه نمونه و از صنایع دستی آن میخواهیم ذکری بعمل بیاورم.

در محبس بامیان مرده از زن‌ها به گل دور، خامک دوری، مهره دوزی، طویل زن‌نیت‌های دوری و خیلی مشغول هستند، البته یکسانه مدارک عادی‌انی محبوب‌سین محبس بامیان را اینچنده چند چیز ذکر شده تشکیل مهد اینک که مثال آن صنایع دستی خانم هاو مرده‌های بندی خانه‌های بامیان از قرار ذیل است:

۱- کلاه مهره دوزی: یکفته کلام مهره دار را یک نفر در
ظرف هشت روز ساخته و بیست و دو افزایی بفروش می‌ساند.
۲- طوطیق زنانه یکدانه آن در ظروف چهار روز صاخه شده و بقیمه‌ت

۳- گل دوزی و خامک دوزی؛ این‌ها توسط پنده‌های زنانه

ساخته می‌شود و از مدت‌ها پنج سال به‌هاین طرف در قسمت این صنایع دستی اقدامات به عمل آمده‌ایکن متاء سفانه محبوسات کدام ذوق و علاقه‌ای
برای فروش این اقلام ندارند. اگرچه یک شخص اگر می‌خواهد که
کدام چیزی برایش بهداه، ابهشی بجعه فرد او مورد نظر وارد دسترس زنانه
گل دوز و یا خامک دوز گذاشته و بعد از ختم خلاصی کار جنس مذکور
در مقابل اجور معین جنس مورد فرماش خویش رادر یافته می‌شود، یکی
از مشکلات بنده‌های زنانه و مردانه همانا نداشتن سرمایه‌کافی می‌باشد که
مواد خام خوردار خیاری نمایند دیگری بازار فروردی می‌باشد و اگر
مواد خام خوردار خیاری نمایند دیگری بازار فروردی می‌باشد که اما منظره‌نگر بدنی دیگری پررسانده به همین منظور بنده با آمر هوتل
بامیان بستم شده و برای ایشان خاطر نشان نمودم اگر امکان داشته باشد
یک مار با هرل‌گیر و شور و همکاری برای سامان بنده ها گذشت به‌سوت
تا ایشان اموال تولیدی خویش را طور نمونه در آن گذشت به‌سوت یک
طرف مورد دلجنسی صلاحان قرار گیرد و از طرف دیگری مورد تشیق
محبوسین واقع شود.
نظریه دیگری است که اگر قومانداانی ویا ولایت با میان با بنده
ها کمک مالی نمایند ابه به زیبیک طرف یک عده زیباده بنده ها بکارمی
افتند و زمانیکه دوره حبس ایشان خلاصی هد در آنده یک مدرک ایادانی
برایشان پیدا میشود از طرف دیگر چنین کمک های مالی بنده ها را قادر
خواهد ساخت که بیک ایشان زیادتر تولید نموده در نتیجه نه تنها سطح
زندگی شان باند میرود بلکه از عادات ایشان یک نوع تکس را حکومت
بکنند.

نقطه دیگری که جلب توجه آمیز محبس با قومانداانی امنیه ویا
ولایت بامیان واما خواهش هننابایز نمودن دیک غرفه ویاد کان در شهر بامیان
میباشد تاپندی که قادر شوند اموال تویید کرده خویش را پرورش برسانند.
چه بعد از تویید اموال مذکور یا باید به بازار توزیع شده و بعد به فروش
برسد و گرنه توییدات ایشان کدام مفهومی نداشته و وضع بنده ها روز
روز خرابتر خواهد شد.

دیگر اینکه باید قومانداانی امنیه ویا مقام دیصلاح بامیان مواد مورد
ضرورت بندی ها را بقیمت دای سرخریف بیسترس ایشان بگذارد چه
نه تنها یک کمک اخلاقی میباشد بلکه بزر گنگ در کمک برای مردم بامیان
بشمار میرود.

دکان هاو سراگاه های شهر بامیان
قرار احصایی مبارالی بامیان در شهر بامیان بتداد ۲۴۰ دکان
موجود است. هدف بنده از دیدن دکانهای شهر بامیان این بود تامعلوم

۵۸۱
نمایم اول اینکه این دکاندارها اجناس دست داشته خوشش را از کجاها خریداری نموده و به‌دسترس شهریان می‌گذارند. دوم میخواهیم که معلوم نمایم که سر مایه ایشان چقدر است، سوم میخواهیم معلوم نمایم که فروشات تعداد فامیلی های دکاندارها آیا از همین عادیدن دکان خروش امرار حیات مینماهنده‌نی‌ه. و به همین منظور به همراه دکانداران مستقیماً داخل مذاکره شده و معلوماتی را که واجب به تولیدات و فروشات ایشان اخذ نموده ام به خدمات خواندگان گرامی میخواهم تقدیم نمایم.

Random Sample

البته فراموش نبايد کرد که این مکررات بصورت صورت گرفته است:

دکاندار هایی‌که به همراه ایشان مذاکره انجام داده ام از قرار ذیل است:

دکان برنج فروشی‌: در شهر بامیان 12 دکان برنج فروش موجود میباشد. و اینک مصاحب‌های راکه به‌همراه سلطان‌محمد برنج فروش نموده ام خدمات خواندگان گرامی تقدیم مینمایم.

قرار فروموده سلطان‌محمد البته اکثر برنج شهر بامیان از خان‌آباد و کندز به آن شهر وارد می‌شود. زیرا درخود بامیان شالی کشت نمی‌شود.

در اینجا به نوع برنج وارد شده و فروش می‌رسد:

1 - برنج لرونگین: خرید در سیر مبلغ 90 افغانی و کرایه در سیر 4 افغانی جمله 94 افغانی و فروش مذکور بین 97-100 افغانی بالغ
میشود. که درنجا مقدار بین سه الی شش افغانی در قیمت بیشتری را دا کانداز 
میمانند.

۲- برنج شرکتی: خرید فی سیره ۸۸ - ۸۰ افغانی و فروش 
بين ۸۴ - ۸۰ افغانی در اینجا نيز بين ۶۷ الی شش افغانی مقدار میشود.

۳- برنج قلمي: خرید این برنج مربوط بفصل مال بوده و 
خرید بین ۶۰ - ۸۸ افغانی و فروش ۹۲ افغانی بالغ میشود.

قرار اظهار نامبرده دریک هفت من ۲۵ - ۳۰ سیر برنج از هر سه 
نوع به فروش میرسانند.

دکان پنجه فروشي:

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع</th>
<th>قیمت در افغانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱- بغلان در سیره</td>
<td>بین ۱۸۰ - ۱۹۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۳- امام صاحب</td>
<td>۱۴۰ - ۱۴۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

موجود! مصاحبه شخصی ام باد کانداز های هر پنجه فروشی
نامبرده پننه بلندب داشته خویش را نظر به جنیت و غیره بقیمت های مختلف که بین ۱۹۰ افغانی و ۲۱۰ افغانی بفروش می‌رساند. البته در یک هفته بین ۱۰۰ سیر پننه را بفروش می‌رساند که در این صورت آنقدر فروش نداشته و منفaday که می‌باشد و یگانه دلیل آن بیجاره گی مردم بامیان آباد می‌باشد که عادات ایشان کم بوده ورآن خرید را ندارند.

دکان نمل فروشی:

در شهر بامیان دو دکان نمل فروش موجود است. نمل فروشان شهر بامیان عموماً نمل مورد ضرورت خویش را از تالقان و آباد وارد می‌بندند. دکانداران های مذکور نمک خویش را از خان آباد در سیر ۲۵۰۰ افغانی خریداری نموده و کرایه به سیر ۳ افغانی بوده و جمله ۲۵۰۰ افغانی تمام شده و فروش فی سیر به دوازده افغانی بالغ می‌شود در یک هفته بین ۲۰۰-۲۵۰ سیر نمل بفروش می‌رسد.

دکان قصابی:

در شهر بامیان چهار دکان قصابی موجود بوده واینک می‌خواهند مذاکرات را که به همراه امین الله قصاب بعمل آورده ام خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌نمایم. دکان قصابی امین الله مربوط بهدوکردش بود وهمه ایشان از مفاد همین دکان امرار حیات می‌نمایند قرار اظهار امین الله که بعضی از روزها بین ۲ الی ۳ گو سفند ویا بز گشته وبفروش می‌رسند. قیمت فی راس گو سفند بین ۲۵۰۰-۳۰۰۰
افغانی بوده و عموماً از پیکولدیک، شهیدان، عظمت‌ران، اُگره، اُد، غنیدک و سیگان خریداری می‌شود.

قیمت فی راس بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ افغانی میباشد. البته باید خاطر نشان نمود که کرایه‌فی راس گوسفند و بز از مناطق ذکر شده‌نا شهر بامیان به ۴۰ افغانی بالغ می‌شود.

فی پاپا گوشت گوسفند به قیمت ۱۲ افغانی و فی پاپا گوشت بز ۱۰ افغانی فروش می‌برد. ناگفته نباشد که در بامیان گوشت گاو چندان مرج نیستند و تنها در موسوم زمستان بعضی اوقات گاو گشته شده و فروش می‌می‌رسد.

پس در این صورت با مشاهده می‌رسد که سطح زندگی ابن فامیل قصاب خوب نیست و عادات شان خیلی کم می‌باشد.

در کن و دل‌کی:

۷

از جمله سه دکان نان واقع دو دو کان آن آزاد و بک دکان مربوط به یک نفر مندی در محبس بامیان می‌باشد.

نام وی اولی را که به همراه مشابه نمودم جمعه خان نام داشته و اصلاح این شخص از جاری‌میباشد لیکن از مدت سال به این طرف در قریه تی بوتی زندگی نموده و شغل نان پزی را پذیر خود قرار داده است. در دکان مذکور هفت نفر شاگرد کار می‌مانند که شخص نفر آن از اهل بامیان و یک نفر دیگر آن از کابل می‌باشد.

۱۲
معاکن کار گران عمویما به حسب لیاقت ایشان تعین شده و بین ۱۲۰۴ افزایی در روز میباشد.

قرار اظهار مذکور در یک روز ۲۵ سیر آرد را خمیر گردیده و بلست مشتریان فی قرص نان را بپیم به افغانی بفرش میرساند.

مهمتن مشتریان نانوایی مذکور مردم ایشان هویت ایشان و بعضی اوقات سیاحان داخلی و خارجی تشکیل می‌دهد.

مکال نانوایی محسوس صید انور نام داشته و به تفرش گرد به شرایت نامبرده همکاری نموده و همین سه تفرشگرد مذکور که از جمله بنده های محسوس ایشان می‌باشد بدن کدام مزد کار نموده و تنها صید انور مالک دکان غذا این است ایشان را تنهی می‌نماید. در این نانوایی دریک هفته بین ۸۰ تا ۱۰۰ سیر آرد خمیر شده و فی قرص نان را به دوی افغانی بالایی مشتریان بفرش می‌رساند.

مهمتن مشتریان نانوایی محسوس را مامورین، عساکر و بندی ها تشکیل می‌دهد.

دکان سماور: VI

در شهر ایشان بنعداد بیست دکان سماور موجود است. البته درین دکان های سماور نه تنها چای دستگیری مینماهید بلکه، بعضی از خوارک های دیگر از قبیل شوپبی، پلو، قورمه و غیره نیز می‌سر می‌شود اگرچه باید به همراه چندین دکاندار با سماورچی مصادره بعمل می‌آوردم لیکن بطور عمومی غذا ایشان و دیگر پابرالم های ایشان خیلی زیاد
باهم شیبخت دارند لذا تنهام صالحی ام را به همسایه یک دفتر سماوارچی
که اسمش علام جلالی میباشد شروع و اینک معاونات لازمه را خدمت
خوانندگان گرامی می‌نمایم. علام جلالی خان دارای دو پسر و
یک دختر میباشند یک پسر مذکور یک برهه خودش در امور سماوار کمک
می‌نماید و یک پسر دیگر در صنف هفتم مکتب بامیان مشغول تحصیل
میباشد و دختر مذکور عروسی نموده به همسایه است. شهر خویش زندگی می‌نماید.
سرمایه اصلی دکن مذکور بالغ بی‌۲۰۰۰ افتخار شده و مصارف
روزانه مذکور عبیرت از شهر پاوه ویژن، مشه‌پاپریک و یازده دانه
نیشکر نیک از چای و یک چارک پوره را تشویق داده و به معرض فروش
آماده می‌رسد. اگرچه نامبرده دارای دو نیم جرب زمین زراعتی بوده
لیکن حاصلات آن چندان تناسبخش نبوده چه زمین‌های نامبرده در قریه
تولواره قرار داشته و قریه مذکور دارای آب کافی نمی‌باشد.

\[ \text{دکان بنجاره} \quad \text{گی} \quad \text{VII} \]

از جمله چهلم و پنجم دکان بنجاره گی که در شهر بامیان موجود
است بندی نخواستم که چندین دکان را مورد مطالعه خود دادم و در زیرا
قرار معلومات شفاهی که اخذ نمودم عموماً بنجاره‌ها همان‌اشیای اماک
باهم دیگر شایسته نام دانند وارد نموده و آنها لحاظ نمی‌نهادند.
دکان مجرد داده‌کننده نموده و اینک باید این اثرات نموده خدمت خوانندگان
گرامی می‌نمایم.
یکی از همان بنجره فروش هاکه اسمیش خدا دادو باشندی قربه
گورون میباشد این شغل را پیشه خورید قرار داده ودر دکان مذكور
چهاربیچه ماماالش نيز شریک میباشد. اصل سرمایه ایشان بالغ به
۲۰۰۰۰ افغانی وهمين سه هزار افغانی سرمایه دیدارخان کوچی بوده ليکن خداد
وچهار بیچه ماماالش بقسم شریک يعني بايون اخذ كدام معیاش از سرمایه
دیدار خان استفاده نموده و در نفع ونقص دکان شریک میباشد.

اجناس که درین دکان موجود است عبارت از: خرچن، کل، قلم
تاز، صابون، دستمال، گوگرد، کتابچه دکمه و غيره میباشد تمام اجناس فوق الذکر را از کابل خریداری نموده و برای فروش بدلسترس
مردم باميان وغيره قرار میدهند.

فروشت روز مره ایشان بین ۲۰ تا ۵۰ افغانی و در موسم
تابستان کم سیاحتان داخلی وخارجی در بامیان میایند بالغ به ۱۰۰ افغانی میشود.
برعلاو مازار دکان، نامبرده وبلغ ۱۸۰ افغانی. راهجت
ماله، وبلغ ۱۰۰ افغانی را جهت جواز خط ومالهانه مبلغ ۵۰ - ۷۰ افغانی
جهت کرایه. کان می پرادانهد. در نتیجه اگر از روى سرمایه ایشان
که بالغ به سه هزار افغانی ودیگر مصارفات ایشان که بالغ به ۳۳۰ افغانی
میشود عمیقتر مورد مطالعه قرار دهیم. میتوان اظهر نموده که در چنین
دکان که سرمایه‌یان بالغ به سه هزار افغانی میشود چطوریشان نفر امرار
حیات مینمایند. البته میتوان گفت که حیات هرشش نفر آن خیلی خراب
و عائدات ایشان بی اندیزه کم میباشد. و گمان نمیکنیم که چنان دکان‌های وای دکاندار ها با ۱۱ مبلغ ناهیز شغل خویش را پیشبرنده س به عقیده بنده باید که حکومت به همراه چنان اشخاص کم سرمایه و بیچاره کمک های مالی نموده تا ایشان بیای خویش استدله شده و گرنه ایشان به جز به فلاکت مبیان شده و روز پروز بیچاره نر و فقیر ترخواهند شد. \( \text{جثاچه چنین کمک‌های مالی حتماً در بسما ممالک متقوی (صنعتی) نیز دیده می‌شود} \) \( \text{چنان که راه ارتقاء و سعادت مردم همان کمک‌های مالی میباشد که از طرف حکومت ویا بانک‌ها به یک تبکت پولی خیلی کم بسترس ایشان سپرده می‌شود.} \)

\( \text{دکن تیل فروشی: VIII} \)

تعداد دکان‌های تیل فروشی بالغ به ۹ عدد شده و بطور عموم تمام‌اکی دکان‌دار ها تیل دیزل خویش را از انحصارات خریداری نموده و تاک خان خویش را از کابل بدست می آورند.

\( \text{شخص‌هایی که بنده به همراه مصاحبه نمودم قربان نام داشته و نامبرده از قربانی خلیفه میباشد.} \)

قرار اظهار نامبرده سرمایه مذکور بالغ به ۵۰۰۰ افغانی می‌شود بجز از همین دکان کدام حاکمیت گرفندشته و تماماً مصروف فامیلی مذکور از همین دکان مهیا می‌شود. در دکان‌های بامیان عموماً دو نوع تیل بفروش می‌رسد.
خريد تيل ديزل از شعبه انحصارات باميان في بيلر 48 گيلنه را بقيمت ۹۰۰ افغانى خريداري نموده و في پاو آنرا به ۳ افغانى بفروش ميرساند.

خريد تيل خاک: نامبرده تيل خاک را از کابل وارد نموده و فی چيلك را بقيمت ۵۵۰ افغانى خريداري نموده و فروش را پاو آن بالغ به ۵ افغانى ميشود.

قرار اظهار قربان فروشات تيل در تابستان خدمات قناعت و خشي نبوده و هموما بطور تحمين در يک هفته بين ۵۰۰ الي ۶۰۰ افغانى تيل را بفروش ميرساند. ليكن فروشات نامبرده در ماه های خزان وزمستان خيلي خوب بوده و در يک هفته بين ۹۰۰ الي ۱۰۰۰ افغانى تيل بفروش ميرساند.

خوانندگان گرامى بايد با خاطر داشته باشند كه در ولايت باميان متاسفانه تا حال قطعا برق موجود نبوده و تما م مردم باميان از همين تيل ديزل و يک تيل خاک برای توزيرکار ميگيرند. البته يك جنریتر برقي كه مربوط به هوتل باميان ميباشد موجود بوده كه تنها از آن جنب والى و هوتل استفاده مينمایند.

دکان برازي: IX

يكي از دکانهای برازي كه مربوط به قربان ساکن قريه سيدآباد ميباشد دارای ۱۲۰۰۰ افغانى سرمایه بوده ليكن اين مبلغ را از يک نفر
افغان کوچی در مقابل یک تک‌تک پولی قرض نموده ودکان بزازی خوشیش را پیش می‌برد.

در دکان مذکور اجناس ذیل دستگیری نموده وابنه تمام‌الجناس مذکور از کابل خریداری نشده وبدسترس مشتریان خوشیش می‌گذرد.

اجناس مذکور از قرار ذیل است: تانه‌، حل‌وان، چیت طول، چیم، کتان وغیره

خرید: 1-طول فی متر مترین ۹۸ افغانی
     2-حلوان  ۱۲ ۱ ۱۱ و
     ۳-جم ۱۲ افغانی ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱ ۱۱
     ۴-تاته ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱
     ۵-کتان ۲۴ افغانی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

عائدات در یک هفته بین ۷۰ افغانی بوده ومتاسفانه این عائدات کم می‌باشد ومهم‌ترین دلیل که نزد دکاندار های شهر بامیان موجود بود عبارت از پذیرش دیگران دکان های جدید در یک لونکه ده زندگی بهسود وپنجه آب می‌باشد. و دوسال قبل مردم شهر دیافالنکه از همین دکان های شهر بامیان اموال مورد ضرورت خود را خریداری می‌نمودند لیکن چون اموال در شهر های خود شان همچون دیگران هاباشده بدون طی یک فاصله زیادی اموال مورد ضرورت خود را از همان بازار های نزدیک منزل خوشیش بست آورده وبدین صورت بالای اقتصادیات
د کم‌کم‌های بامیان تأثیر مستقیم اندامخته و سبب شده تا فروشات ایشان کم شده و در نتیجه عادات ایشان کم و سطح زندگی شان پاین‌‌آمده است. بر علاوه از اینکه قربان نام فروش خوب ندارند، متأسفانه نامبرده دارای یک فمیل نسبتاً بزرگ بوده و دارای پنج اولاد می‌باشند که از این جمله دو پسر و یک دختر شوهر دار و یک دختر دخانه. البته هر دو پسرانش دارای یک، یک اولاد بوده و متأسفانه بجز از همان عائله، که یک شخصیت از پسرانش نسبت به فقیدان زمین زراعتی و نبودن کار از همان عادات دکان امرار حیات مینیمایند که در این صورت، این عادات کفایت نکرده و وقت برای باری را به‌پیش می‌برند:

\[ X \]

توت خشک در جویان اقتصادی مردم بامیان رول بزرگی را بارز می‌نماید. چه اکثر مردم بامیان نسبت نداشتند مواد غذایی، دیگر از همین توت خشک برای مواد غذایی خوشی استفاده نموده و قادر نیستند که از نان گنبد، گوشت و باغ‌های ویتنامی‌ها استفاده نمایند. به هر حال، توت فروش‌های بامیان توت مورد ضرورت خود را از ارغوان‌بند، دوشی و قره باغ کوهدامان خریداری نموده و با استرس مشتریان بچاره خود می‌گذارند.

خریده‌فی سیر توت به همراه کرایه آن ۱۳۶۹ افغانی
فروش ؛ \[ 100 \] تیم ۳۸–۰۴
الله‌تمین‌های جمع‌الله‌نوازی که روز‌های خوش‌بینی و میان‌می‌بیند و دلیل‌که در زند توت فروش‌ها و غیره در کانادارها موجود می‌باشد اینست که آن‌ها مردم شهر های دور و نزدیک همان روز آمده و یک مقدار کافی توت مورد ضرورت یک هفته خوش‌بینی را خریداری می‌نمایند. فروش روز بازار بحدود ۱۵۰۰ سیرو و در روزهای عادی بین‌های سه‌الی چهار‌سیار بفروش می‌رسد.

قراری‌که قبل‌الذکر نمودن یعنی در شهر بامیان ۲۴۰۰ دکان موجود است، لیکن بعضی اشخاص بی‌چاره نسبت به علم می‌خواهند که قادر بداند که به اموال خوش‌بینی را پر و در تجارت اموال فروش آورده و در معرض فروش آماده می‌شانند تا اگر قادر شوند یک‌مقدار پول در مقابل اجنس باده‌شده خوش‌بینی بسته آورده و بعداً توسط پول مذکور اجنس مور ضرورت دیگر خوش‌بینی را از بازار خریداری نموده و هر‌سپار دهات خوش‌بینی گردند.

تاکنون نمانده که روز‌های خریداری نموده و هر‌سپار دهات خوش‌بینی گردند از یک طرف مورد اموال مالیه شده و با خام خود را در بازار آورده بنوه‌می‌رساند و از طرف دیگر برای آن عده اشخاص که در سنت دست دوزی و تیز بر مهارت دارند خریدن اموال صاخته شده ایشان مشریای جدید به‌داشتهای از یک طرف هدایت برای ایشان پیدا می‌نماید و از طرف دیگر از منابع طبیعی (مواد خام) خوش‌بینی استفاده نموده و مصدر خدمت.
برای هم وطن های خوشش بشنوید. نقطه جالب دیگر اینست که در همان یک روز مردم اموال مورد احتیاج خود را خریداری نمایند. در اینجا می‌خواهیم یک نقطه را روشان سازی و روز بازار از زمان های چندین صد سال قبل مربع بودن به آن‌وقت بپلو و وجود نداشته و مردم اجناس تولید شده خوشش را در بازار آورده و بعداً تبادله اجناس صورت می‌گرفت لیکن امروز جهان پول که بحیث یک وسیله تبادله اجناس است مردم اجناس بدست داشته خوشش را یک برمی‌پذیرانه و بعداً می‌توانند که در مقابل پول بدست داشته خوشش اجناس مورد ضرورت خود را خریدری نمایند.

ریاست بلده شهر بامیان:

یکی از اهداف دیدنی از ریاست بلده (شازوالی) و ملاقات باردار بلده این بود تابعیت معلومات لازمه را در موارد سیستمیمن کنترل قیمت‌ها، و وضع بازار، عادات بلده، و هم‌زیستی و غیره اخذ‌نماییم و اینک بنا به مصاحبه که با آقای حفیظ الله خان رئیس بلده بامیان صورت گرفت می‌خواهیم خدمت خواندنگان این ریاست علی‌ام را اقدام نمایم. قرار اظهار آقای رئیس بلده عضویت در شهر بامیان یک شهر جدید تعمیر خواهد شد که دران دکران های عصری، پارک‌ها، حمام‌ها، سرای های عصری، بعضی پارک‌ها و دفاتر مامورین و مهمتر از همه یک هتل را روی دست می‌پیاورد.
البته برای تعیین شهر قدرتی بیکمقداری، هنگامی که ریاست شارویلی به‌ساز راه‌نما و صاحبان منزل به‌ساز می‌آید.
الف: منزل‌الزوال ۱۹۶۲-۱۹۶۳ به این‌طرف مبلغ ۲۰۰۰۰ افغانی.
ب: دکاها ازعلال ۱۹۶۴-۱۹۶۵ به این‌طرف مبلغ ۱۴۰۰۰ افغانی.

۲- کرایه شاهی: محصول کرایه شاهی هم از دو کاناله ومنزل کرایه در یک سال یکم هم گرفته می‌شود.
الف: از دکاها در یکسال یکم مبلغ ۲۰۰۰۰ افغانی.
ب: منزل کرایه ۲۰۰۰۰ افغانی

هفته‌های نخسل

۱- ۱۹۶۴ ۲۰۰۰۰ افغانی
۲- ۱۹۶۵ ۱۸۰۰۰ افغانی
ۢ- ۱۹۶۶ ۱۰۰۰۰ افغانی
۴- ۱۹۶۷ ۱۵۰۰۰ افغانی

محصول نخسی:
الف: از ریاست برگو سنن بدل افغانی
ب: ۱ گاوا ۱۰۰۰۰ افغانی

مقدمه: ریاست شار والی بامیان.
محصولات سالانه بصورت عمومی: ۱۹۶۴ مبلغ ۶۰۰۰۰۰ افغانی
۱۹۶۵ و ۸۰۰۰ و
۱۹۶۶ و ۱۰۰۰۰ و
۱۹۶۷ و ۱۵۰۰۰ و

۴- اجاره مندودی:

از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۵ مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ افغانی
از ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ و ۱۳۹۰۰۰۰۰ و

۵- محفظه طوافی روزهای بازار:

این نوع محفظه عموماً از شخصی گرفته می‌شود که دکان
نداشته بوده در روز بازار اجناس شان از دکنار های سرک گذشتگانه
و فروش می‌رساند. محفظه ازین مدرک دریک هفته‌ی بالغ به ۱۰۰۰ افغانی
می‌شود.

۶- محفظه جراهم:

این نوع محفظه عموماً از جرمایی دکاندار های که قیمت
فروشی می‌نمایند و که کدام خلاف رفتاری دیگر ازند اشکان سرمزند
بسته می‌آورند. البته این نوع محفظه جراهم ترافیکی را نیز در بر
میگیرد. وقرار اظهار رئیس بلدية سالانه ازاین درک مبلغ ده هزار افغانی
تحویل خزانه بلدية می‌شود.
7- محصول جوازخط:

این نوع محصول عموماً بالای دکاندارها وحملاتها
گذشته شده‌است. 500 افغانی می‌باشد. البته مبلغ مذکور نظر به سرمایه‌های
وکسب وکار مردم.

محصول سالا نه

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>افغانی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1970</td>
<td>214,300</td>
</tr>
<tr>
<td>1971</td>
<td>25,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1972</td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1973</td>
<td>25,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: ریاست شاروایی بامیان

قراریکه قبل تاک در داده شدیده شده رابطه مشابه بامیان در کنترول
قائم‌شده هنوز مهیا را بازی مینماید و در شرایط بامیان عموماً قیمت‌ها از
طرف ریاست بلده کنترول می‌شود. مثلاً قیمت‌های مواد از ویژه قابلیت
گندم، آرد، گوشت، رغن و غیره بطور مستقیم از طرف
هیأت شاروایی کنترول می‌شود.

سرای‌ها:

در شهر بامیان هفت سرای موجود است که مردم اجناس مختلف
خونیش را برای فروش در سرای ها آورده و برای فروش آن‌ها
می‌بزنند. سرای‌های شهر بامیان از قرار دارالاست (۱) سرای برنج
فروشی (۲) سرای نمک فروشی (۳) سرای موترخانه (۴) سرای توپف و شی
(۵) آردو گنبد فروشی. و دوسران دیگر فعلا بیکار است. ناگفته نماند که بهترین هشدارهها هر همان سرایه‌ها ذکر شده تشکیل میدهند.
هوتل ورستوران جدید شهر بامیان:

فعلا در شهر بامیان تنها یک هوتل که مربوط ریاست جمهوری میباشد موجود است. لیکن نظر به نقشه شهر جدید ریاست بادیه بامیان تعیین یک هوتل خبردار که دارای هشت اتاق و دوازده اتاق گنجایش چهار بسته میباشد مدنظر گرته است که به عقیده بنده این نوع هتل‌هانه تنها برای رفع احتیاجات و اشتراحت سیاحان داخلی و خارجی مؤثر میباشد بلکه از نقطه نظر اقتصادی نقش مهمی را بالای تمام مردم بامیان مخصوصاً دکاندارها و غیره وارد می‌نماید. از طرف دیگر یک هتل خانه‌های خوبی برای ریاست شاروالی بامیان میباشد.

اگرچه این هوتل آنقدر که لازم است کلان نمی‌باشد لیکن با آنهم تا یک اندوزه رفع احتیاجات مردم را یک آردو ورده میتواند و به عقیده بنده اگر ریاست شاروالی وبا رایت بامیان یک هوتل کلان‌تر را اتمام نماید گفته میتوانم که سالانه یک‌میلیار دالر قیمت فرآیند ریاست شاروالی وبا هر کمی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری نماید خواهد شد. چه یک تعداد زیاد مردم از این هوتل می‌استفاده نموده و چنین هوتل‌ها باعث تشویق اضافی سیاحان داخلی و خارجی خواهد شد. مهم‌ترین مشکلات و پرایلم های دکاندارهای شهر بامیان عبارت است از:

175
آنقدر زیاد نبوده بنا بر این مشکلات زیادی مواجه اند.

۲- مشکلات دیگر این مردم مصارف خود را از این موانع که ایجاد می‌کند، مصرفی نمی‌کنند و نیاز به مبادلات جدیدی که در قسمت‌های صنعتی و تجارتی وجود دارد تأمین می‌شود. این مردم پس از پیشنهادات حکومت یکی از دو نسل پیش‌تر مطلق، افزایش درآمدن نسل‌های جدید و نیاز به امکان حاکی از قطعاً توان خود را امکان را ندارند. در نتیجه می‌توان گفت که در این موارد و عوامل ایجاد شان قضاوت چشم نمی‌باشد.

۳- مشکلات دیگر این مردم را هم‌نامه عدم وجود کریست های بانکی تشکیل می‌دهد به عقیده بندبند باید بانک های تجاری، زراعی و صنعتی و غیره مهم‌تر از همه حکومت یکی نرمالی پول در سرمایه‌های میانی و بکار راندن این اطلاعات از این قراره و با کریست های مسئولیت عده‌های آورند. اگر چنین کمک ها می‌سر نشود باز هم به عقیده یافتند که وزیر و وزیران باید می‌توانند در این موارد و خرده‌های شان بهره‌مند بگردند.

۴- مشکلات دیگر مردم بایندی همانا نفوس زیاد آن‌ها می‌بایست در اینجا بخواهند که جبهه عارف و شرایط صحت و بعضی مؤسسات تبلیغاتی در جبهه‌های مردم را به جلو نمایند. دیگر نفوذی کمک به نمایندگان کمک به نمایندگان.
همین اساس بیشتر برود گمان می‌کنیم که عائدات مردم کفایت نشوده بجز از فلکات، بی‌چاره‌گی، رنج و مربی‌خانه دیگرچیز بدست ایشان نخواهد آمد.

۶. مشکلات دیگری که دانش انسانیا و غیره مردم را مالیات گشاز نموده بودند، چه در مالک عقب مانده که عائدات شان نهایت‌کم است مورد توان پرداخت مالیات گزارا و راندازشته و نخواهند داشته. پس به عقیده بنده که حکومت اگرچه ضرورت به جنین مالیات‌های دارد باید تجدیدنظر راجع به مالیات‌های مردم بکند.
هوتله و تأثير آن بالاى
اقتصاديات بامیان

یگانه هوتله که امروز در بامیان موجود است در زمان اعیضه وراثت امان اللッه خان ساخته شده و در آن زمان این تعمیر هوتله رابهیث ادارات نظامی بکار می‌رود. لیکن در زمان اعیضه وراثت محمد نادر شاه شهید، تعیمر این هوتله متعلق به وزارت هرست شده و اولین بار بحیث مهمان خانه دولتی از آن استفاده بعمل می‌آمد. البته از سال ۱۹۶۲ به انظر مریوت به ریاست کرخندی شده و تا امروز بصورت نسبتاً خوبیار از مهمان‌های داخلی و خارجی پذیرایی می‌ماند.

اینک مصاحبه را آنکه به همراه امر هوتله آقای گل محمد خان تیمی نموده‌ام می‌خواهم غرفه معلومات مزید خدمات خواندید که گرامی تقدیم نماجی، قرار فرموده آمر مصاحبه هوتله در رحال اول یعنی ۱۹۶۲
وقتی که هوتل مربوط به برایست گرخندوی شد دارای هشت اتاق بوده و در هر اتاق دوچهار کت گنجایش داشته و کرایه‌ی فی چپ کت دریک شب بین ۲۰ تا ۵۰ افغانی تخمین شده بود.

در دنیا و بطور عموم مهمان‌های هوتل را اعضا سفارت خانه‌ها و هیأت‌های باستانشناسی و جیولوژیست‌ها و یک تعداد محترم مردم افغانستان تشکیل می‌داد.

اگرچه در سال ۱۹۶۲ که این هوتل مربوط به برایست گرخندوی شد دارای مشکلات زیادی بود لیکن بنابر زحمات شباروزی اقای گل محمد خان تیمی‌که یک شخصیت نهایی صادق و نجیب بود با پر ابله های هوتل (نداشت برقب، موادغذایی، پرسونل فنی، آب نوشیدنی و غیره) جملج داده و توانسته که وضعیت هوتل را از هر نقطه نظر خوبی بررسی بسازد.

قرار اظهار آمر هوتل در صرابی هوتل با میان بدارک برقب و آب نوشیدنی صحی نبود لیکن از ۱۹۶۲ باین طرف نا مبرد یک جنریتر برقب ساخت چکوسلواکی را بپیصرم ۱۰۰۰۰ افغانی خریداری نموده و باعث این شد که نه تنها برای هوتل برقب تهیه نماید بلکه توسط برقب مذاکره یک چشم‌های که نزدیک هوتل می‌باشد آب آن برای تنشاب‌ها استفاده می‌نمایند.

چون هوا‌های بامیان در موسوم زمستان نهایت سرد می‌باشد بنابراین بهترین موسوم برای دیدن شهر باعظومت تاریخی بامیان از اوایل ماه جون ۷۹۹
شروع عضوی حداکثر ماه اکتبر ادامه پیدا می‌شنیده دریج چند ماه آب و هوای بامیان نهایت خوش‌گذر از بوده و مردم یک دیدن بم‌های با استفاده تاریخی و دیدن شهر تاریخی غلفه و ضحاک و مخصوصاً بند امیر میر دیگر بندی‌های بامیان می‌آیند، قرار نموده آقای نیمنی اکثریت سیاحان (توریست‌ها) را از سال 1965 تا 1975 امریکایی‌ها های مقيم کابل تشکیل میدانند لیکن امروز بر علاوه امریکایی‌ها، مردم دول‌فلانسی‌های جرمنی، پولند و غیره مردم را تشکیل می‌دهند.

علاوته هوتل: قرار احتمالیه هوتل بامیان علاوته چند ساله هوتل از قرار ذیل است:

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>علایم بین‌المللی افغانی</th>
<th>علایم سال 1962</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1960</td>
<td>2,500</td>
<td>1962</td>
</tr>
<tr>
<td>1961</td>
<td>4,000</td>
<td>1963</td>
</tr>
<tr>
<td>1962</td>
<td>7,000</td>
<td>1964</td>
</tr>
<tr>
<td>1963</td>
<td>9,500</td>
<td>1965</td>
</tr>
<tr>
<td>1964</td>
<td>11,000</td>
<td>1966</td>
</tr>
</tbody>
</table>

آزمایش میدانی هوتل بامیان:

مصارف هوتل:

بطروره ویژه اضافه مصرف‌ها هوتل را مواد غذای، ترمیمات و مشروبات مستند شده می‌باشد می‌شود که با چهار حمام، خاکستر باقی‌ماند. سالم‌تر دو کلنی الی به صد هزار افغانی بالغ می‌شود.
المؤخّر: آمريك حوتل باميان

معاشرات مامورين ومستخدمين بين 500 - 1200. افغاني مياشاد
واكثر مستخدمين را مردم باميان تشکيل می‌دهد. در بعضی از مواسم که
تعداد ساکنین داخلی وخارجی زیادی می‌شود البته تعداد مستخدمین کفایت
نموده وبرای چندین روز تعداد ده نفر هوتل باميان کم معاشرات شان بین
25 - 30 افغاني می‌باشد استخراج مینیماید. اگرچه چنین نوع استخراج در
یک موسم معین صورت می‌گیرد لیکن با اینهم که مردم در وقت کوتاه
بعینی برای چند هفته کار مینیماید خیلی کار خوبی است چه از این درک
مردم بیکار باميان یک مقدار پول پس انداز نموده وبالای وضع اقتصادی
اپنام تا یک اندازه مؤثر ثابت می‌شود.

تعداد وقیمت هایی فی جهرمک هوتل:

فعلاً در باميان یک هوتل شانزده اطاقتی موجود بوده وقیمتی
جرمک در یک شب بالغ به :

81
۱- اطلاع از مزیت شبدار ۲۴ افغانی.
۲- دیگر اطلاع ها. 

موزه ملی ایران:

موزه ملی ایران به اساس قرار داد بین دولتین افغانستان (ریاست کوشتداوی) و فنلند در سال ۱۹۷۴ تعمیر شد. موزه ملی مذکور نیز توسط مهندسان فنلاندی صورت گرفته و توسط شرکت تعمیراتی کوهسار بیایه تکمیل شد. البته باید خاطرنشان ساخته گم موزه مذکور در راس یک نقشه فوق العاده عالی و با شوق خیالی خوب تعمیر شده دارای شش اطلاعات خوبه که هر یک از اطلاعاتی یک سالون خرد ویک تشتاب می‌باشد. همچنین موزه مذکور دارای مرکز گروهی و برق نیز می‌باشد.

موزه ملی ایران در ماه اکتبر ۱۹۷۷ توسط اعیان حضرت همايونی محفل‌ظاهر شاه افتتاح شده و برای راهبان سیاحتی داخلی و خارجی آماده شده. البته عادات موزه از ماه مارچ ۱۹۷۷ تا اکتبر ۱۹۷۷ به‌سرعت به ۸ فروردین ۱۹۷۸ افغانی شد.

باید خاطرنشان ساخته اگرچه موزه ملی ایران بذوق خیالی عالی و مجهز با تمام وسائل عصری ساخته شده اما لیکن نسبتاً قیمت بلند آن بعنی یک شب شبانه روز ۱۰۰ افغانی آنقدر مراجعین ندارد. به عقیده من اگر یک شب اندیشه قیمت موزه مذکور بالایی آید امکان دارد که تعداد زیاد اشخاص داخلی و خارجی از موزه مذکور استفاده بعمل نا‌هنده آورد.
مشکلات هوتل‌ها و موتل‌ها بامیان:

قراریکه تبلیغ‌های درون کارخانه در درون مهمترین مشکلات هوتل‌ها و موتل‌های بامیان را کم‌بود مواد غذایی تشکیل می‌دهد. چه تولیدات مردم بامیان به ابتدای پاریز است که احتمالاً کافیت خورش فایلی هارا نموده و همچنین مواد داخلی و دیگر خورش را از دیگر ولایات افغانستان وارد می‌نماید. روی این ملاحظه نسبت قلت مواد غذایی هوتل‌ها و موتل‌ها و مردم بامیان دنیازد مشکلات شده و مجبور هستند که مواد غذایی خوبش را از دیگر نقاط دور دست افغانستان خریداری نمایند.

بر علاوه پرابلم‌های فوق الذکر هوتل بامیان نسبت نداشتن بر ق کافی (اگرچه، بر ق دیزل برای چند ساعت محدود است) و بدون آن‌ها بهتر خانه مجهز و مخصوصاً نداشتن یخچال کلانتر و خورش دیجیترال مشکلات زیادی می‌یافته که این سه پرابلم فوق الذکر در راه بهبود و روسیه (خدمات) هوتل نقش مهم را بازی نموده و باعث میشود از اینکه اگر این پرابلم‌ها خالی شود یک تعداد زیادی میانه خارجی را در هوتل جلب می‌نماید و سپس یک گزینه آرزوی یک نفر ساختمان و یا چندین ساختمان همان آسوده‌گی، خیلی خوب و دیگر وسائل می‌یافته بگذار که این پرابلم‌ها و سیستم می‌یافته می‌باشد به عقیده من قراریکه در دیگر مما لک مترقی دیه می‌شود هوتل‌ها مشتریان خوبش را پرود ترین فرصت از دست خواهند داد. پس اگر آمین هوتل‌ها مشکلات را رفع نمایند من (83)
عفیده‌ی دامنه‌ی سالانه‌ی بی‌تعداد سیاحان افزوده‌شده وازهمین رهگذر
نی تگن هوتل یک‌میلیارد پول زیاد تر را به‌دست خواهد داد و برای
شناسایی افغانستان کمک شایانی خواهد نمود.
پر ابقلی دیگر هوتل که به عفیده‌بندی خیلی مهم واساسی می‌باشد
عبارت از خورشید هوتل ها می‌باشد. زیرا روز بروز نصب محوری
افغانستان سیاحان خارجی زیاد می‌شوند و برای این‌که این سیاحان از آثار
تاریخی افغانستان مخصوصاً بامیان تشکیک و زیباگان نمایندگی راهی‌شان
هوتل‌ها خروج بوده و هوتل‌ها قادر به گنجایش چندین نفر را ندارد.
اگر خدمات هوتل‌های بامیان قابل پذیراست لیکن با اینکه ساخته‌این هوتل
هارا کلان ساخته و یک هوتل نسبتاً عصری ماند هوتل کابل و سپس ریز تعمیر
نماینده‌ی تاد آینده سیاحان از این هوتل‌ها استفاده نموده و یک میک محت‌پول
(اسعار خارجی) را در این مملکت که اضافت‌ضرورت دارد به مصرف
برسانند.
پس به عفیده‌بندی نیتی ریاست گرگاندوی سرمایه‌گذاری نمایید
بلکه ریاست شار واقع بامیان ابتها به‌کم ولایت بامیان یک باجند هوتل
مجهز در اطراف بامیان مثلاً بندرامیر، شهردیامر و غیره‌جاها ساخته‌خیلی
زیاد به‌نمای هادی شار واقع بامیان وریاست گرگاندوی تمام خواهد شد.
درینجا مقصدهم از ازمادد برای شار واقع ایستاد که یک هادی خیلی
زیاد برعلاء مالیات و غیره از بابت هوتل نصيب شار واقع شده و در نتیجه
شار واقع بامیان قادر به پلان گذاری های که مردم و شهر بامیان احتیاج
به آن حس می‌یابند خواهد شد.
بايد خاطر نشان صازم از اينكه رياست شاروالي باميان يک هوتل هست اطاقی صاحبه است لينک اين چنين هوتلها برای بودoyaش سباحان داخلی و خارجی گنجايش نكرده و ازين رهگnder سيا هان دچار مشکلات مي باشد.

من ميدانم که مسئله مالي در راه تاسيس چنين هوتل صدير گي مييادش لينک يك راه ديگر که به عقیده بنده خيلي زياد مؤثر مييادش اينست که رياست بلديه باميان تاجرها، شرکت هاي سهاني، بانك هارا دعوت نمايند ناسراي ماگدراي نموده وچند هوتل نسبتا كلانتر در اطراف وياشهر باميان تعمير نمايند تا ازيك طرف تاجرها، شرکت ها وبانك ها ازصرمایه خويش مفاد اخذ نمايند وازطرف ديگر از مارم ووياه باميان مصفر خدمت شوند.

اگر صرمایه دارها خواستند كه یک مقدار پول خويش را صرمایه گذارى نمايند در اينجا مفاد مستقيم آن بالاي مردم بیچاره وبیكار باميان مييادش چه وجود آمدن چنين هوتلها یک تعداد اشخاص بیكار به كار اندانخته شده ودر مقابله زحمات خويش يك مقدار پول اخذ نموده ودر نتيعه ازيك طرف جلوگي پي ازبکاري كه بزر گترين پرا بلم اقتصادي مييادش بعمل مي آيد وازطرف ديگر بايبدا نمودن مدارك عائداتي جديد قوه خريد مردم بلند رفت وصطل زندگي مردم بلند خواهد رفت.
مقدار دیگر چنین سرمایه گذاری‌ها ایست که یک تعداد زیادی از‌سیاحان از‌بامیان مشتاق و تاریخی دیدن به عهده‌بندی آورد که در نتیجه‌ی دیدن سیاحان، مصرف نمودن یک مقدار پول توسط ایشان بالایی وضع دکان‌دارهای خانه‌های مسافربری می‌نماید یک سیاحان مشتریان جدیدی برای دکاندارهای خانه می‌باشند.

مهمترین اهمیت این هرچه و تأثیر آن بالایه، اقتصادیت بات ملی وابستگی خیلی زیاد می‌باشد. مثلاً گر در یک مملکت مانند افغانستان که از نقطه‌ی نظر تاریخی خیلی مشهور می‌باشد یک تعداد زیادی سیاحان بیابند در اینجا نه تنها در راه معرفی افغانستان نقش مهمی را بازی می‌نماید بلکه مهمترین اهمیت آن از نقطه‌ی نظر بیلانس تادیات نیز مفید ثابت می‌شود. مقصدهم از بیلانس های تادیات عبارت از دست دادن ویابست آوردن اسناد خارجی در یک مملکت در مدتی که می‌باشد پس در اینجا اگر تعداد سیاحان زیاد می‌شود هوایت است که یک مقدار زیادی پول را باخود آورد و در افغانستان به مصرف مصرف‌سازان که در نتیجه‌ی یک مقدار زیادی اسناد خارجی که نهایت ضرورت به آن حس می‌شود بعنوان دولت، و مردم افغانستان آمده و باعت بی‌پایان بیلانس‌های که خواهد شد.
سیستم حمل ونقل و تأثیر آن بالای اقتصادیات
قرار پررنگی‌های اقتصادی بنیان بر ازاینکه نتیجه‌گیری‌های صورت
گرفت قدم دومی آنها توزیع و قدم سومی آنها صرف شکل یک می‌دهد.
پس درین صورت ازاینکه امیده در کجا و در کدام محل توزیع و بفروش می‌رود ویامود خام از کجا آورد ورده شود به سیستم حمل ونقل منظم اختیار
دارده چه اگر اموال بعد ازتلود شدن بپذیر توزیع شده و به مصرف نرسد
بجز از خساره مالی دیگرنتیجه نخواهد داشت.
درینی به‌جهت می‌توان اظهار نمود که سیستم حمل ونقل در دراها رشد
اقتصادی و مخصوصاً (بازارهای تجاری) نقش مهمی را پایان می‌بیند.
درین بحث منظور ما ازراها و سرکه‌ای بامیان می‌باشد. برای رسیدن به
بامیان الیه سی از چندید (1) از راه ولایت پیروان جاری
گور برد درنگن‌گره و باقی‌تر (2) ازراه نیدان وردک سربان‌سخنه
کوپل ونی درنگن‌گره و باقی‌تر (3) ازراه هوا توسط طبیعه
دراینجا راه اول نزدک آنقدر خوب نیست و بعث مشکلات
سیاحه‌ای در داخل و خارجی شده که در نتیجه یک تعداد زیاد سیاحه‌که
بلیدن بامیان علاقه داننده نسبت خراشی راه از دیلن بامیان منصرف
می‌شوند. پس به عقیده‌بندها گر حکومت افغانستان می‌خواهد که از بک‌طرف
سیاحه را چک هم‌نیم‌هود ازبامیان زیباوتاریخی دیدن‌نما هدبلو از طرف دیگر

87
یک مقدار پول از مدرک بخش آورده ندارد لازم است که وزارت فوادعه سرک های آن‌ها بصورت عصری ترمیم و قرار دریز نمایند. اگرچه قراربین سرک‌های شهدای کارلی و نیز کمیته تیراندازی راه بین کابل و باشگاه می‌باشد و در صورتی که کمک‌های کهکشان اقتصادی نیز تمام خواهد شد. بنابراین اگر در صورتی که راه کارتل و بخش اقتصادی افغانستان و ایکافی کمک نماینده‌نیماته نباشد، بالای اقتصادی، پایتخت بارزی خواهد داشت، یک کمک‌نما باید جز مسکن‌کردن بهترین پلاک باید مانند قبلاً داشته‌باشیم، سرک‌ها، راه‌های تجاری را (که پل زمان راه‌برق مش می‌گفتند) کسب خواهد نمود.

واگر راه کارتل ونی یا یک شب بصورت عصری درست نشود.

بجز ازین‌که از ازدحام توریست‌ها که تمایل گرفته دیگر مفاد به مردم باشیم نخواهد رسد پس لازم است که هرچه زودتر دولت افغانستان با کمک ایکافی در تعمیر این سرک جدید صرف مساعی نماید. به همین اندیشه بمفاید صرف و حکومت افغانستان خواهد بود.

راه‌سومی را البتة میدان هوایی باید مناسب و کامل نماید. این میدان هواپیما توسط راست هوایی ملکی از سال ۱۹۲۷ به این طرف تحت سرور قرار گرفته و کار میدان تحت رهبانیت آمیدان آقای عبدالحسین خان پیکان‌زنی شده و پرست و حمایتی پیش‌برده‌بود.

طول خط پرواز میدان هوایی بالغ به ۱۴۰۰ متر بوده دارای‌پیک ترمینال نسبتاً هوای ویک دستگاه مخابره و هواشناسی باید دستگاه هنری طیارات می‌باشد.
قرار اظهار آمر میدان کارمیدان درمانه اکتبر 1277
تکمیل شده و طیارات (تون اتار) کمپنی کاتاناکیسه گنج‌باش 18 تفریغ
دارد و طیاره یور که گنجباش 71 تفریغ رادار بکار اندیخته خواهد
شد. البته امور طیارات فوق الذکر به‌طوریکه یک یادوپرده به صورت بامیان
مسافران را مبرمزی در موقع که تعداد مسافران زیاد باشد مخصوصاً
درمانه خوزستان سوادکوهی، بسیار سرعت روز در این طیارات زیاد شده ویک
تعداد زیادی مسافران را از کابل به بامیان نقل می‌دهد.

اگر از نظر جغرافیایی میدان بامیان رامورد مطالعه قراردهیم
مشاهده خواهیم نمود که در این بین وجود آمدن میدان مذکور یک تعداد
زیادی توریست‌های خارجی برای دیدن بامیان پیشگرفته و تاریخی تشوق
شده و بی‌سابقه میل خواهند نمود که در نتیجه ازدیاد مسافری(مخصوصاً
سیاحان خارجی) بالای اقتصادی مدیران بامیان می‌تواند و هوتل‌های بامیان انر
زیادی نیاز خواهد داشت. از اینکه از بانک طول بکار در بالا‌زدن نموده این
سیاحان بدون تکلیف از بامیان دیدن نموده و این ها مشتریان جدید بوده
و باعث خرید اجناس بسیار داشته کننده دکان دارها و هوتل بامیان شده واز
طرف دیگر عادیت‌های مردم را بلند خواهند برد.
از نظر کرایه طیاره یک موضوع مهم به گزارش می‌خواهم که بر کوش آمرین طیاره‌های پرستاری که راجع به قیمت تکت طیاره کمی تجدید نظر نموده و قیمت‌ها را پایین بیاورند تا از یک طرف سیاحان داخلی و از طرف دیگر سیاحان خارجی تشویق شده و تعداد شان زیاد شود که در این صورت نه تنها مفاد متوسط شرکت طیاره باخت و غیره خواهد شد بلکه مفاد آن مستقیماً متوسط مردم بامیان نیز خواهد شد.
نفوس ولايت باميان

در اینجا مقصدم از نفوس غربت ازیک تعداد می‌می‌باشد که دریک حوزه معین بودنواذنده دریک. در بامیان تعداد فامیلی‌ها از دونفر شروع و به ۲۵ نفر بالغ می‌شد و بطور اوسط تعداد فامیلی های سروی شده به ۱۲۰۲ نفر می‌رسد.

اکثر مردم بامیان را تاجک (۱۰۰۰‌هی صله) هزاره (۱۵۰۰‌هی صله) و پنجاو زبان (۱۵۰۰‌هی صله) تشکیل می‌دهند.

اگر تعداد نفوس بامیان را بانتا حال مشابه طبیعی (خصوصاً محصولات زراعتی) و عادات آنها مقایسه نمایم مشاهده خواهیم نمود که تعداد افراد هر فامیل نظر به تناسب عادات ایشان خیلی زیاد می‌باشد و همین عمد توازن بین تعداد اعضای فامیل و در آمد همه آنهاست که وضع زندگی مردم در اینجا نهایت خراب بطور میرسد. و جنایت گذشته دکتر صفحه گذاشته ذکر نموده بطور عموم یک فامیل بامیانی دارای نیم ایت بین جرب زمین و یک فی صد آن و اضافه از جرب زمین دارند. پس در نتیجه بی‌توجهی طبیعی و عادات ناجی بی‌توجهی از مهم امر وظیفه مردم بامیان را تشکیل می‌دهد.
در بامیان بین ۱۰ الی ۱۷ فیصد اطفال بمکتب می‌روند، ودلیل آن عدم موافقت مردم بامیان میباشد قچ ایشان میخواهند که اولادهای شان در رفتن به مکتب به مزارعی شان خدمتی را انجام داده واز گار ایشان میخواهند که حاصلات خویشتن نا بلند بهردد. بايد خاطره‌تان که در اواخر مردم بامیان میخواهند که اطفال شان به مکتب بروند چه ایشان درک نموده اند كه گیانه راه تحول اجتماعی واقتصادی ایشان همان رفتن اطفال ایشان به مکتب میباشد. لیکن متأسفانه مدیریت معارف ولايت بامیان نسبت علم، بودجه کافی ومعموم کافی وغیره لوازم مکتب دفعت ای نمی توانند یک تعداد زیاد اطفال را به مکتب شامل مانند ناگفته نمی‌گردد که در دهه‌ای مردها، زن‌ها نقش بسیار مهمی را در امور اقتصادی واجتماعی بازی می‌نمایند، مخصوصاً در بام سرای طوری که قبلی‌ها درک یافته‌اند که تعداد زیاد زن‌ها به بافت قاپایان مشغول بوده که از این در کمیت وانتیجه مقدار پولی را در عهده‌اند فامیلی اضافه نمایند.

جلوگیری از تکثیر نفوس:

گرچه علمای ساینس، طب واقتصاد کوشیده اند تا تکثیر نفوس جلوگیری شده و به مقدار غذای افزایش به عمل آید لیکن با آن‌های طوری که لازم است برای این پرایلم بزرگ کم اجتماعی واقتصادی را حل آن‌قدر ها به‌دست نیامده است. اینک چند بیشتر ورای راه حل پرایلم افزایش نفوس خدمت خوانندگان گرامی تقدير می‌نمایم.
۱- در بامیان دخترها و پسرهای بین سنین ۱۴ تا ۲۰ از دواج نموده که بعدها در این سن مرغوش کردن قبل از وقت است. وابسته ای باید این برای بسیاری یاد و نامناسب بود.

۲- امروز علمای صاینس و طب میکوشنند. ناوبری جلوگیری افزایش نفس را به صورت علمی مورد مطالعه قرار دهند. چنانچه به اثر زحمات و نیروی هاکه انجام داده اند، مؤمین شده اند که یک مقدار زیاد ادویه‌ها ضدعفونی‌کننده گیا، ابدکتیری خانم‌هاگذارند تا پیشان از خوردن تابلیت‌های ضد حامله گی جلوگیری از تکثیر نفس به عمل بیاوردند. به عقیده بندی همکاری مردم در تأسیس مهم‌های سازمان به‌طور مداوم در مقابل این مرض هول ناک از خود جدید نشان داده و بکرند که مطابق به پروگرام‌های طرح شده علمای صاینس، طب و اقتصاد رفتار نمایند.

۳- نکته بسیاری که به عقیده بندی مهم بوده و در زمان خطبه قابل قدردانی را انجام داده می‌توانند، هنوز از تبلیغات مؤثر است. اگر مرجع دیوکات، بیشتر تبلیغات مؤثر اقدام نماید امکان دارد که چنین تبلیغات از طریقه رادیو، تلویزیون، اخبار، مجلات و صنایع‌های زیادی باعث افکار حامیه تأثیر بسزایی وارد می‌شود.

۴- نقش تعليم و تربیه بالایی تکثر نفس خفیه‌ی هزاره‌ای مؤثر می‌باشد. چنانچه اگر دول مانند امریکا و انگلستان را بادوتشان و هندوستان و چنین مقایسه

۹۳۵
نماياش مشاهده خواهیم نمود که نسبت تعاونات باند دولت دولتی از میان بلوغ‌المنامه یکی از مهم‌ترین مشکلات در میان‌بلاک عقب مانده که می‌توان بامیان را به دو کلاس تقسیم کرد: اکثر جوایز نسبت به این میان بامیان از هر زن و مرد به‌طور متوسط بناهی دکتر فرخزاد دنخان فقری مرطوب بامیان. جمع آوری نموده اند. این می‌تواند در بانک اقتصادی و اجتماعی بر آن اعتبار کرد لیکن احیاء به‌سیار موقیع را که در محور را در دو اثر حکومتی با میان هم‌چنان احیاء می‌گردد و دکتر فرخزاد دنخان فقری مرطوب بامیان جمع آوری نموده اند.

به‌پای دید خاطر نشان نویس میان بامیان احیاء شخص دکتر فرخزاد که روزانه چندین کیلومتر دور را مرکز با میان برای وا کمک می‌کرد قرون جا متفاوت میرفت جمع آوری شده است برتری این احیاء نفوس اینست که در این خانه‌ها تعداد خانه‌ها، اطفال و مردها که واکسن به‌شماره ان می‌توان آوری به یک تعداد برخی از مشاهده نزدیک جمع آوری شده بود. میان بامیان ولایت با میان را به‌طور تقیی تکمیل می‌کرد. در این احیاء شامل می‌باشد. اینک می‌خواهیم که احیاء نفوس قربه جا مختلف شهر بامیان ولایت با میان را به‌طور تقیی تکمیل می‌کرد. در این احیاء شامل می‌باشد.
احصایی از قروه‌های مختلف شهر بامیان

cروه داوودی:

<table>
<thead>
<tr>
<th>قروه تلواره (باغرب آباب)</th>
<th>فرد</th>
<th>خانه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>364</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>471</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>180</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>121</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>77</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>62</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>93</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>920</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>498</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

قر روه تاجک:

<table>
<thead>
<tr>
<th>قروه تاجک</th>
<th>فرد</th>
<th>خانه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>442</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>498</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

قر روه مصاعب:

<table>
<thead>
<tr>
<th>قروه مصاعب</th>
<th>فرد</th>
<th>خانه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>177</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>479</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>108</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>318</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>204</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

قر روه جلیره خیل:

<table>
<thead>
<tr>
<th>قروه جلیره خیل</th>
<th>فرد</th>
<th>خانه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>107</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>121</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

میانه ولایت:

<table>
<thead>
<tr>
<th>میانه ولایت</th>
<th>فرد</th>
<th>خانه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>276</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>118</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>110</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>79</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>90</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
احصائیه ولايت با ميان به ون شهر با می‌مان

قریه نامک: 

1 - خاله 100 نفر
2 - نفوس 401 نفر
3 - واکسین 504 نفر

قریه جامع مربوط به دره فولادی:

1 - سیاخارولاق
2 - قانلباشی
3 - دشت لیکر
4 - دشت جومار
5 - چم جوی
6 - دو آب
7 - بام سرا
8 - کتوری
9 - سمی
10 - یک کریا

11 - نوروزی
12 - پای کوتل
13 - چار آوان
14 - سیاخانک: (a) چپ دره
(b) خالک کاش
15 - بورسونه
16 - دوست بیک فولادی
17 - تیکر فولادی
18 - دشت علمیان

مربوط به قریه شمهدان

1 - خاله 700 نفر
2 - نفوس 2000 نفر
3 - کرملیا
4 - چوی پلان
5 - قریه گلستان
6 - اغره آباد
الف خانه 150 نفر
ب نفوس 20 لفر
م - قریه گلد
الف شیرتو
1 - خاله 70 نفر
2 - نفوس 500 نفر
خارج شمـر : 

- تعداد خانه ۲۷۶۷
- تعداد نفوس ۲۷۶۳۷ نفر
- مجموع واکسین ۱۷۴۰۱

- قریه آهنگران

- تعداد خانه ۱۱۰
- نفوس ۱۷۱ نفر
- واکسین ۱۸۷

- حیدرآباد

- تعداد خانه ۲۱۰
- نفوس ۱۰۰ نفر
- واکسین ۱۴۸

- لاله خیل :

- تعداد خانه ۴۹
- نفوس ۱۲۰ نفر
- واکسین ۱۴۴

- ملایبان

- تعداد خانه ۹۰
- نفوس ۵۲۰ نفر
- واکسین ۱۴۴

- سوماره

- تعداد خانه ۸۰
- نفوس ۲۰۳ نفر
- واکسین ۱۷


مروا : سرطان بامیان توسط دو دکتر فلکرالدین خان «فیضی» مربوطب... (۹۷)
خوانندگان بسیار عزیز آرزومند از این ریسچر علمی کمراجع

به مصایل اقتصادی با میان میباشد استفاده نموده و البته این اولین ریسچر علمی را جع وضع اقتصادی با میان میباشد که امکان دارد بعضی نواصع هم در آن دیده شود، لیکن من متقن هستم که این نوع ریسچرهای هابرایکانی که در آینده میخواهند که در این ولايت زیبا و تاریخی کدام نوع تحقیق علمی را پیش بردند ممکن واقع شود.
نتیجه
قراریکه قبل ذکر نمودم یعنی بزرگترین پرایلم بامیانرا کمبود مواد غذایی، از دیدان نفوذ، نبودن زمینهای زراعتی کافی، نبودن سرمایه‌های کافی و بیکاری تشکیل می‌دهد.
به این صورت هواوی مردم نهایت کم و در مقابل نفوذ زیاد و قوامی ها داجار پرایلم اقتصادی میباشد، روا همین مرزی در نتیجه مطالعات علمی راکه انجام دادم میخواهم چند پیشنهاد راجع به پرایلم های مردم بامیان تذکردهم، پیشنهادات از قرار ذیل است:

۱- برای رفع کمبودمواد غذایی به عقیده بدنده حکومت باید زمین ها را دواباره در گیر دهاقین توزیع نمایید چه در آن صورت مردم قادر خواهند شد که احتیاجات خودرا تایب اندازه رفع نمایند.

۲- به عقیده اینجنب باید که مجدیرت زراعت و دیگر شعبات مربوط آن درامور انکشاف زراعتی به همراه زارعین کمک نمایند مثلاً برای ازبین بردن حشرات و امراض مضر به بذرخ بدهند و همچنین به سترس دهاقین تخم های اصلاح شده کمک کیمیا وی بپیماید.

۳- ازاینکه سرمایه‌های د هاچین خیلی کم است، پس به‌ایست شعبات بانکهای زراعتی، تجاری و بانک مرکزی تأسیس شود تا اینکه زارعین بتوانند در وقت ضرورت پول مورداحتیاج خروجی‌ها را از بانک‌های هادرمقابلی

99
یک درصد قرض نماینده همچنین یک چهارم که سیستم کریمیت موجود بیشتر است.

۴ چون بامیان یک ولایت تاریخی و قشنگ میباشد پس به نظر می‌رسد

من باید حکومت و مردم برای تشکیل سیاسی داخلی و خارجی دست به اقدامات نیک بزنند، مثل حکومت یاده می‌تواند که هر گزایی این سرمایه‌گذاری‌ها یک عدد زیادی سیاسی از بامیان دیدن کرده و آمدن سیاسیانه به نه تنها بالای وضع اقتصادی مردم بامیان تأثیر می‌اندازد.

بنابراین نشان دهنده وضع اجتماعی مردم نیز وارد می‌گردد.

۵ از اینکه می‌دانم منابع طبیعی دو گروهی تولید می‌کنند یک مملکت می‌باشد، پس از حکومت و مردم افغانستان خواهشمندم تا گزار امکان داشته باشد یک مقدار پول از خزانه دولت یا ذخایر اقتصادی اینکه حکومت سرمایه‌های خارجی را تشکیل و دعوت نماید تا مردم بزرگ و پرورش حاصل‌گو که دارای تقریباً ۳۲ فیصد آهن خالص دارد سرمایه‌گذاری نمایند.

در این صورت به نه تنها از مانع سرشار آهن استفاده می‌آید بلکه مهمتر از همه توسط استخراج معدن مذکور یک تعداد زیاد گزار برای مردم خلق شده و از طرف دیگر یک تعداد زیاد اصلاح‌خارجی نصب مردم افغانستان خواهد شد که در نتیجه بالای بیلانس نادیات و رشد اقتصادی مملکت و مردم تأثیر مستقیم خواهد نمود.

۶-برای جلوگیری از تکثر نفوس، باید حکومت یک شفاف‌گر زایشگاه و یا یک انجمن رهنمایی خانواده تأسیس و از طریق های علمی جدید برای جلوگیری نفوس استفاده نماید.
پوهنتون کابل

کابل افغانستان
سرطان ۱۳۵۱ مطابق جولای ۱۹۷۲

مطبوعه پوهنتون