د گوانتانامو انخور

لیکوال: ملا عبدالله السلام ضعیف

1385 ه مرتز
دباژ المحمدرزقی که فتوی‌نده نشان
حق هویتگری و قرآن ورنه حق واپس
حق که درخواست رفع و اصلاح به کلید زمینه و زمینه وی
چنین نگاهی که محدود شی به مفکورات شیک
ساده‌گیری نده دعوت امتیازان دی
دل‌های متحملی نه را اثر
په تعلیق کی راپرکشی شوی معاویا نیو
دا خواریه عسل دی زمین دوا ندی
په سرو سه‌پسو دی دخسو سودا مکرَه
که شفا دی خدا شی بدل که کری نه وی
امزود به حساب کی وریا تند
اعتراض دهفرت چا به خان منم
شکی زمینه دی و زمینه وقتنی سودا نده
دتعلیم او تربیتی نیمگیتمند
زموحدی دیویه ابی کلتور رنه‌مند ندی
پویه همبسی دنیا رزه بی‌بی‌بی
ای ضعیف‌های سپه‌ی شغفستانه
ليكوال: ملا عبد السلام ضعيف

دكوانتانا همو انفورد
دکوانتاناهو انخصور
ملا عبدالسلام "ضعیف"
محمد حسن "حقاره" 
خیرالله "فضلی" 
۱۳۸۸/۱۲/۶ ۲۰۰۹
۵۰۰۰ تایکه
دچاب حق محفوظ دی

دکتاب نوم:
لیکوال:
تصحیح اوتدايق:
کمپوز او دیزاين:
دچپریدو نیته:
دچاب شمیر:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْيِ
تقریظ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

اما بعد: مهترم ملا عبدالله السلام ضعيف صاحب هغه پیژندل شوی شخصیت
دی چی دافغانستان دسکوری امارات له پلوه په ابلاط اباد کی خیار
و، اگر چی مونتر دوارو ورونیو (عبدالرحیم مسلم (دوست)) او استاذ
بحرالزمان (بدر) دوزدنه دولتو له نه مخکی ضعیف صاحب لیدلی نه و
خو دبه سیستمه له لری دهغه دخیری او نوم سره اشنه شوت و
دلونی خلله له پاره مونتر ضعیف صاحب دقتدهار دهواپی چنگ به
خواکی دامریکایی اغز زندان په خیگیو کی ولید.

کله چی د 2001 م کال دسمبر په (11) بولئسه دامریکا په
نیویارک او واشنگتن چیراترونکی بید وشو او امریکا له پوری
وارخطاب او ترویی دناکو اونورو پوخونو ملگریتیا دیالرو، وسلو او
وسلو سره زمونت سیمی ته راوخوخبده، دیتراکی په خلاف دجنگ
درامه په شووه او په افغانستان د کرغستان بغل تکل وشو. دتل
گوندی دافغانستان په دغه ناورین کی دبرستان روعه استخباراتو
ای ایس او غوالنگه شوه. دگاندیو هبوادونو په هکله د او ایس او
کرغستان کره وه او عزانم دتاریخ یو تور پاب کی له هیچا په چی
کو
دعا صلوبانو کی خلیفہ دی یا پاکستان پوئی استخباراتو دافغانستان یا نیوزیلند سرہ کومی لوپی روائی کری دی؟ ای او یو یوخت کی هشمت کیوں چہ چہ خلیفہ زعم کی الیعاز بنا ہم اللہ تعالیٰ وغولوی: ہم نیوزیلند امریکا، افغانستان او دیپاکستان یسی تے پہ سیرگھ کی خاوری یوچی او پہ دی ترتیب او پہ خری دی کری او کیا پہ کی ونیسی .... دی اونورو اوروندو موضوعاتو او خبر تفصیلی بنا لوستونکی دضعیف صاحب پہ دی کتاب (‘دگوانتنامو انخور’) اوزونی لے یورلو پہ شریک لیکل شوی کتاب (‘ماتیزونلی’) کی وگوری۔

مونیو دوکارو ورونت ددغھ جنگ کلومینی قربانیو یو چی د 1 2021م
کال دنورو پہ (17) اولسمہ د ای اسی ای دافغانی گوگاکیانو پہ لمسوں ای اسی یو نیوزیلند او دیپاکستان او اپنی نیوزیلند پہ پر بل کی یو پہ امریکا وبلئویلو۔ زمونی گونا دخیل دین، وطن او نوامی سو تے دفاع وہ؟ کلے چی دیپورنی دمینوسی کربنی تاریخی او قانونی حیثیت پنگ شوی او اورنگ شوے ہچھ وخت را ورسبدہ چہ دافغانستان دخیلی خاوری پخوانیو اصلی پولتھی ورسیپی او خلیف حقہ حاکمے تے لاسه کری۔ نو ددی پہ خای چی پاکستان حق تے غارے کیبرنی یو ای صحیہ یو یو کی کیہنسوئہ او دخیلی افغان دنیمنہ افغان نمغلامانو نے پی دافغانستان پہ پاکستان کیمی معمولو دعرانضو مطالبہ وکرہ۔ هغوي ہمداشی وکیل۔ او مونیو پی پہ کلکھ مخالفہ چوک نو خکھے ایس اوی دجاسی تاورین بنکار کری۔

زمونی نیوزیلند وروستہ د 2002م کال دنجوری پہ (2) دووہم ملا عبدالسلام ضعیف صاحب یم د ایس اوی بزدلو جنرالانو او
كرنيلانو ونبه أو دري ورغمي وروسته يبي يي إمريكا خرح كي: ديولو
مسلماناتو نبول أو يي إمريكا مورل دافكنستان له ياره يوي لوى تاريكي
شرم أو عار دى. خو دهغه ضعيف صاحب بيبورل تر بيبور شرم أو
عس دى يي دافكنستان أو تبول نوبيلو طاغوثي قوانينو مطابق يي
قانوني يياسهير. ويزه اونوري استاد لرسل. دافكنستان دافغانستان دسفر
يه حيث مينلي و او دقاعنوني ضمان لاندي اوسهده. دو يي دافكنستان
دنگن، غيرت، بين الدولي، بين المللي، سفارتي أو ديليوماتي
قوانينو، ادابو أو ضوابطو نه شرمناكه سرغونه وكره. مونر، يي لومري
خل ضعيف صاحب دقندهار يه إمريكايي محبس كي وليده.
وروسته ييا كواتينتا موته يو خاي انتقال سبولو أو يو يو بلاك كي يه
نبدي بنجرو كي سره باتي شو. يي دغه سونزمن سفر أو تاريكي
مرحله كي مو تر دبره حده سره وبيزندل. دنفرو يه دغه ملكتيا كي
به مو أكثره يوشرر بله دتحقيق جريانات أو دزوند دتودو سرو معلومات
سره تبادله كول. ديفنتيا خربه داده يي ضعيف صاحب ثبات. ييو
اخلاقو. جرات او.... مونر، يه يغيزن كي. ضعيف صاحب يه دبرو
سختو شرانيتو كي جوصله له لاسه ورنه كره. او تبول كراونو او ربونو
ته يي دصر أو زغم اورره وكره. يه همدغو ستوزمنو شرانيتو كي ورته
الله تعالى دا توفيق هم وركر يي قران كرمين ياد (حفظ) كري. اكشر به
دقرانكريم به تلاوت بوخت و. تنابي دسلماناتو دغه كراونه.
دردونه. تبونه. شهادتنه او غني ستوزي دسامليي نزي. دوبنسطيه.
يويالي، باشوين او ييون لاملوه شئي او توله اسلامي نزي يو مويتي او يو
كور شي. مونر نور ستاسو او ضعيف صاحب تر منخ نه پرده كيرپو دا
تساو او دا مو ضعيف صاحب.

عبد الرحمي (مسلم دوست) او استاذ بدرالزمان (بدري)
خه پرضعیف صاحب خه یی پرلیکنه

در گوابانتانامو انخور، دبشر دخواخوری او نیروالی ورورولی
دمدیانو؟؟ په لاس د بشر دریتلو. کرلیو، سپکولو، خورانولو او
در دول ولایه دهغه جهنم له وره خای گوابانتانامو ترخی خاطری دی
چی دخمکی پر سریوای خیله خیله مثلذ دی او بن
دکتاب لیکوال بناغلی ملا عبدالسلام ضعیف هم هغه خوک دی
چی له شک پرته دیو دینی عالم او په نزیواله کچه دیو پیاوري
دیبلومات په توجه گلبندی خو دیلکوال او ادیب په توجه له چا نه
پبندی خو دادی حالاتو او ارتفاوه لیکوال هم کی

زه له دولسو کالو راهیسي له ضعیف صاحب سره پبزنم،
دیپژنسطیلو. په پیل کی پا هغه وخته چی دده سیرت می نه و مطالعه
کی نو دده دصورت یا فزیکی جسم په لبدلو می داسی انگیزله چی
بنایی پر پرکاغم به دینیا ضعیف نه وی، دی به دیده کبرجن او به
اصطلاح کلاوکاره. یو خو کله می چی پبزنسطیلو ورسه دیره شوه او
په یو وزارت کی ده ته د آمر او ماته دمامور په توجه دکار چانس پیدا
شو نو دده یه اره خیله خیالي اتکل می ناسم و وموند او درک می مه
چی ملا عبدالسلام دحق پر وراندي دیبر (ضعیف) دی.

ضعیف صاحب دسیاسی کافی. مدیریت، اهلهی او شخصیت به
اره خمه خه به لیکم چی دی داسی ورک نومی او تینه پوری خوک نه
وو چی گوندنی خوک یی په پبزنی (عیبان ته لحاجت دینیان) خو دده
2. چه چیزی به ملکری خلاصیدل دنورو متکرر حال به یی لید، نو
دؤولت خلاقات په خوشحالی به نه پوهیده. او دا احساس به ورسرو وو
چه کاش چه تول خلاص شوی واي او یا زما په خاي بيل مظلوم خلاص
شوي واي.
نور عجبه غوندنی احساس- عجبه غوندنی وروری- عجبه قرباني
خواره اخلاص- رستیوی. اللیه (ج) دی یی له هر یوه خخه قبول او
منظر کری.
3. تر تیولو بختور خو ضعیف صاحب وچه دافغانستان نماینده یی په
گواتنانامو کی ولیدانی شو او بالاخره ورسرو راغی.
او داسی نماینده چه داسلام- دینانت. افغانیت- او شفتت نبیت له
ورایه وباندی شکاری.
داغه خکدی چه زی یی پیژنن که ددی نماینده، په ووک او اختیارکی
واي، نور هیغ افغان ته به په هیغ خای کی هیغ نوع تکليف نه وو
رسیدلی داسلامی او رورولی، او افغانی وحدت سمبول:
په بناغی ضعیف صاحب پیری سختی او ناخوالي تیری شوی، دنورو
وروندو په شمول دی اللیه (ج) اجر او ورکی.
او اللیه (ج) دی تول ملکری لی دی ظلم او ستم شخه راخلاص کری
خصوصاً: زما گران ورور خیرالله خیر خوا. له توللوستونکو شخه هیله
من یم چه دمظلومو بنديانو په حق کی د دعا لاس پورته کری.
ورور مومحمد قاسم حلبی.
دیو نری حمکار او ملکری په توګه ویاچه هم ویار دی، چې دوست می'.

کارپوه او محترم شخص په توګه وخلیم

دضیف صاحب وروستی ماموریت په پاکستان کی، چې داسلام

دکلا او دمسمانانو لپاره دیو خانگری هیواد په توګه جور شوی

دافغانستان دیو دوخت د افغانستانو استیزیتوه سفرات، وو

سفیر بیک یو، خه حقوق، مسئولیتونه او تدیدی لري دا هغه

په پرېښنی دی چې له لوستوال او کم لوستی سره نومو د خوابونه شته. په

دی ماتا چې که دوه هیوادونه ان که دوه ولسوتنه يو له بل سره وران

شي او میلیونونه وگری بې هم په ګجړه کی وړل شي نو سفیر یا

استیزی بې مصون وي چې مسلمانه تولنه چې خو پېر پېره ای په نا

مسلمانه تولنه کې هم همدا دود یې، او دا دود یې ده تاریخی لرگونه

لري او چې دادود مات کې نو دنیواو له ملکو او جگړو سره مخ

یو.

راهشه خلیفاهو به د کفافورو دسفیرانو د یوه احتراق کاوه او یوه خلیفه

کفافو په لاس دخلي استیزی پر وزنې له هغه سره چهاد، اعلان

دهغه دولت تنو وینی توبی کې?

۲۷ کاله وراندی امریکا له دیپلماتو سره نمونه بې نا

وکرپې دبنمینی اور په وس هم بل دی او د ایران ملکت پکی سوخته.

خو پاکستانی جوړه او دافغان دولت او افغان مسلمان ولس له

استیزی سره چې دواړه هیوادونه دیو بل حکومتونه په رسمیت هم

پیژندلی وو. دمدا سفیر رسمی اعتبار لیک یې هم منلی، سیاسی

پاسپورت، ویژه د کار اجلاسه هره پېر وکړه او خې وکړل؟

افغانستان دبر ستر، غیرتی او با شهامته خلک دی او هره وخت په

دیو مسلمان گاوندی په توګه له پاکستان سره دی ای کی لرلی دی.
دهغوی دتبری پر وراندی بیئی له صیر او زغم خمه کار اخستی ناخواني. له ژولیه گوتی نیول بیی ورسه به دی کری. خو به مقابل کی بیی هر وخت پاکستان دافغانانو دحاسان او خوانی. خواب په ناخواني ورکری دی.

راهی چی له پاکستان سره دافغانانو دخواني او ستر توب دا دوه بدلکی ولولو.

دظاهر شاه دوران ۱۹۷۱ م کال و دپنټونستان په سره له پاکستان سره دافغانانو تبیغاتی او سره جگره به په درز کی روانه وه چی به همدا وخت کی هند له پاکستان سره ونیست ددوارو و هویادونو ترمنځ کلکه جگره روانه وه دافغانستان دکابینی چی غونیه کی خینو وزیرانو ورپادرز وکر کی اوس پاکستان له هند سره نینیستی دی نو دافغانستان لیابره به جنین دی چی له پاکستان سره جگره اعلان او دپنټونستان مسئله له نظامی لاری حل کره. چی هغه وخت کی پاکستان له نظامی پلوه به گئر کمپوزی دریغ کی و چی بواختی له هند سره بی هم دجهره تاب بن دیره ده داسی حال کی چی دافغانستان بیر او دپنټون دله لاسه و تلی خاوري بیا ترلاسه کول سل په سلم کی باوري و. خو دکابینی ژپرو غیری له دی ورپادرز سره مخالفت ونیښت. دليل بی داو چی پاکستان زموږ مسلمان گاوندیه هیواد دی او اوس په ژپرو ناورو شراستو کی قرار لري او ان دوبش له خطر سره مخ دی نو که مور پری حمله وکری دابه یوی ناخواني ته ورته کار وی مور پایید دخل مسلمان گاوندیه له ناویره حالت خمه گنیه و انخلو او نه بی پایید له ژولیه گوتی ونیسو.

که خمهم پاکستان خیل مخ به اینه کی لیدلی و واونکرپلی بیی وه چی افغانستان به هرمورو پری حمله کowi خو کله بیی چی دافغانانو.
داسترتوی او خواین ولیده نو له حیرانتیا ورته گوته په غابه شول
دهند او پاکستان ددی جګړی یاده داشه چې پاکستان دهد پر
وراندی مانته او خویره . جنرال نیازی خبله وسله دهدنی جنرال (ارورا)
پر وراندی کښنوده . او شیخ مجباب الرحمن له پاکستان خله ببل
شیو خیلواک بنگله دیش اعلان کی.

د ۱۳۵۱ هله دسه شنبه په ورخ دمرغومی په ۲۱ مه چې د ۱۹۷۲ م
کال دنئوری له یوولسې سره سمون خوی پاکستان په پښتول کی
افغان فوئنسلکری . ته خبر وکر چې دې پاکستان ولسمشر دیوالفقاری
بوتوب غواپی هما نن کابل ته سفر وکری . بوتو په همغه ورخ دیو
پلاوی په مشیری . چې خوایي مارشال رحیم خان . د خویاکونو
لوی درستیز جنرال غلام اسحاق خان (چې وروسته پاکستان
ولسمشر رښو) او نور په کی وو دهوایي غواپی اووند الوتکه کی
کابل ته راغی او دخواجې رواش په خوایی ګر ورته په خبله دیه شاه
صدر اعظم داکتر محمد ظاهر . دصدارت مرسیتل ضاکر عبدالصمد

حامد ددیبار وزیر علی محمد لخواه هر کلی وویل شو
بوتو په کابل کی خلور ساوتته تیر کجل او دخلویونی په مانی کی یې
لله افغان مشرافو سره خبری اترې کیدی نومره یا دافغانانو له خوانیا
مروت او شهامت خله دومره اغیزم وګې چې کې کې ېبې دېهغه له دی
خربندونو خله معلومولی شو . ددی لیاره کابل ته راغیې ېم چې
خله دمنی او احترام مراتب داعیحضرت همایونی . دافغانستان
د حکومت او خلک حضور ته ددوي دهغه له همددی شخه ېک دریغ
په اره پخیله وراندی کرم چې زمونو دهبواد په اره پې په هغه وخت کې
خلی کېږو وو چې له یو لوی کرکچې سره مغ وو . افغانستان دیبې ورته
دږیغ ې ۱۳۵۵ م کال هم غوره کېږو او پاکستان چمتو دی چې
دغه گومان کوم چی دنی تاریخ به داسی بیله ونی لری چی یو خوک‌ دی خیل هم مه‌دهنی. په دین، دود او دستور کی گی بیگناکونی او په خیل هبوادکی بر حلله سفیر دکفارو دخوینی لیباره بل هبواده‌نه چی په دین، عقیده. زه. فکر چی تری بل او په جغرافیایی لحاظ دنی
بل سرکی وی داسی لاس ترلی و سپاری لکه چی پسه لیوانو نه
سپارل کری
راخی دلته ایمانونه او وجدانونه پرته کرو یوی خواته داسی
ایمانونه چی خاوندان پی دامریکا (صهیونیسم) دخوئی. لیئاره هر یک
ته غازه پریده له ازادي. خاوری. ننگ او ناموس هره ورتبرپی او
بلي خواته په نوم (ضعیف) خو ددومره پیارئی ایمان او بشیری
عقیدی خاوند چی دگواننامه دزندان تکیفونو او شکنجو په هم
ایمان تکئین نکری.

نه یوئخی دا چی تککی او کمزري نه شو. بلکی لا فولادی شو دایمان
او سینی یی دزحمتنه او کراوونه. آپ وخرج نوره هم کلکه شوه
اوکله چی امریکایی چارواکی ورته په زندان کی ورئیبز کوی چی له
گوننتمامه یا جهنم ته ورته زندان شخه بی په هم خوشی کری. لکونه
دللر او منصب به هم ورکی خو له دوی سره دی دوست او همکار
واوسی نو په دبري زورتیاپیغمبری خواب ورکی تاب. رسنو احث
الی ممایدی عوئنی اله. ییکنی: "زما ربه زندان راته غوره دی له هغه شخه
شخه چی دوی می ورته بولی. " چی هغه دیو مسلمان ورور په ضد له
کفر سره مرسته وه.

پاکستانیو چارواکیو دی وله امریکاته و سپاری؟ بنکاره ده چی
دچوکی دساتلون او دمادیاتو دترلاسه کولو لیئاره خو. بنه شوه چی
دامریکا دوئله دنخبدونکی پاکستانیانو او افغانیانو په امریکا
پوری ترلی هیلی هم پوره؟؟شوی. دوی خو معذالله له الله ج خجخه
پر امریکا کلک باور درلود. امریکادوی معهد غرچنیلی و دوی
انگبرله چی دوزخ او جنت دواره دامریکا په واک کی دی. دلته به
جنت راوی دامریکا له راتگ سره به دلته د افغانستان په ویالو کی
شهد او شیکی و هیپپری. به دوی هماغه د پخوانی چونونو کیسه شوی
چی قرآن موی ته بیان کری: «فلم ایا راوه مستقبلان او دیتینه، قالیها
عوارض ممترنا بی یا ما استعجلتم به فیه ریح عاصف تدمر کل شن
بایر رویا» يعني: «کله بی چی په فضائکی وربیخی ولیدی چی د دوی
کلیو ته میمانه راروانی وی نو دوی وویل چی دا پلئی وربیخی دی
چی پر مور وربری (نه نه)». بلكی دا هغه چو دی چی تاسی بی په
غوبنیلتو کی په چا کوله (عذاب دی) ی په دی کی توئن او تبز باد دی چی
د خیلی رب په امر هر خله منه وری.»

لودیوی خوایل هم انگیزله چی امریکا به موره ته د زوندن تول نعمنتوه
راوی نور به نو زحمرد نه وی... خو دا دی د دوی د اتکل پر خلاف,
امریکا هم پاکستانی ولس او هم افغان ولس ته اور بل کی او وینو چی
هره ورخ لسکونه په گنها هبوه دوال وژنی. په ناموسی په تبری کوی او
کومه نخره یاتی ده چی وی په نکره. نیستی او غریت خیل وروستی
په وویه وهی، د هیچ چا سر. مال او ناموس خونه ندی. لنه دا چی
امریکا پاران نه بلكی تویان وخوت.

په دی کتاب کی د بشر د مدعیانو لخوا د بی گناه، مظوم او
کریدلی بشتر د سزا ورکولو. د هغیه د بی په چا کولو د اپسانیت د
سپکاوی په ریستینی انخور کیندل شوی دی.

دا خرگنده ده چی لدوی سره بیدیان له دی پرته بله گناه نلری چی د
خمکی پرسه الهه (ج، پرته د بل چا چباریت نه منی. د اوسنیو,
فرعونانو او نمرودانو په ورانیدی د تسیلمی او سجی سره تییتوی او په همی خاطر روک کیبی. خورول کیبی. "و ما نقموا منهم ای ان
یومنوا بانلی العزیزاالحالمی" يعني: "او دوی نری غی نه اخلی مکریبی
خاطر چی دوی بواخی په عزیز او حمید خدا (ج، ایمان لری.
بناغلی ضعیف هم له همدمی په خدانی ج مهینو کسانو او د الله ج نور په دیویه ستنک دی. دا کتاب دده د خیلو سترګو لیدلی حال او په ده تبری شوی ترخی خاطری دی.

پوره باور دی چی دامیریا دتمدن. دیموکراسی. پرمختگی.

ازادی او دبیر دحقوقی په چیغو دېر غولیدلی او دلوپیدیغ زوندنه دېر تربی به ددی امريکایي سراب په لیدلو ماره او دوخت ددی لوی فرعون اصلی خبره به ورته بیکاره شی نور نو درنه ضعیف صاحب ته په ده دتبرو شوی عذابونو او کراوونو دا جرونو او په افغانستان کی دسوجه اسلامی نظام دننستی دعاګانی کوم.

محمد حسن حقیار

۱۳۸۵ هجری لمریز دچنگابیز لومیری.
دیتابو کایناتو خشتن پیدا کونکی او پالونکی تسنا اود نری ستر
لاربنود او دهغه وروینو لاربنونکو اویکورنی تولو گریو او ورسه تولو
ملگرو تس درودونه او سلامونه. دلوي متعال خشتن شکر کوم چی دلوی
رهمت په بخښولو سره یی داوسنی نری داستکباری یه یاروخنیو
منگولو خشخ سالم راویستم او نوی زوند یی را یه برخه کی اوله هغو
ورونو خشخ یو یه جهان متنه کوم چی زما په خښی کولو کی یی کونینه
کی دی.
چون د دننی دنیا دتورویست او ویره اپونکو په نامه داستکباری
قوت له خوادیوصشم قرن، تر تولو دلهم اوی قانونه نبلولو خوشی
کولو لی روانه کی ده، اویه گوانتئنامو کی یی دقنن خلاف. دملل
متحده، او بشری ادارو. له اعتراضونو سره سره دبی سرنوشهت بندیانو
ساتو له قانونی محکمی پرته دوام ورکهی دی. چی داخبله تر تولو
لوی توروشی عمدم، چی زه هم ددغه نینامار په خوله کی
دبئئستنی خالصینه! له خوا لویدلی وم، چی بیا یی په یاهوانامو
کی ترستونی کیته کرم، چی تر دریو کالو اوالسو میاشتو وروسته بیا
افغان حکومته وسپارل شوم.
دیبو ورونوغوښنتل چی له دغه جریانه خبر شی، او د هغه مفصل
بیان اوی او دیبو ورونو دمبارکی په لیدوکی چی راتلی، او دیبو ورونو
دتیلدونو په ذریعه رانه وغوښنتل، چی دا اخشور خومره چی چر ممکن
وی و باسم، او ورونو ته یی تقیم کرم، ماهم دنیا چاری له کبله د دغو
ورونو د ارزو پوره کولو په خاطر دغه لر خاطرات دیبلگی په توهه
ولیکن، الله رحمت وکرم چی دهمرو ورونو سوالونه په کښی جواب شوی ۴ی.

گران او محترمو لوسطنقو کیدای شی، تاسو زما په لیکلی وره
دیلی کی خلورو خیزونو ته دلوستلی اوخت کی گوته ونیسی، او
داغی دېر داښی لیکلی به ولولی چی د ادیبه پلوه پکښی نیمگڼی تیاوي
وی او کله خو د ملیما نیمگڼی تیا وری. دا چی له یوی خوژه لیکوال نه
یم، او دا یوو خړه دی چی داښی لیکلی ته زه په کوم، بل دا چی کله
ناکله دبنه صحت احساس تکوم، اوه روهی مشکلاتو سره مخ کریم
نوهیله ده چی معذرت مړ ومنی:

دویم دا چی خینی لیکنی شاید ځه یه یه فشدار ولرو اوه لوسطلی سره
په سته سویه زره کی هینونکی خپه پداسی، اویا په دماغ درته بیړ
زاولی، اویا داځی خینی لوسطنکی بنای اغتراب وکری چی خینی
مطالب د خینو شرایطو مطابق یاد ذکر شوی نه واي، که د فرض داسی
خه پیدا شئه زه سئاسو دفکر او نظرو دنواوی او احترازو کوم او یه خای پی
بولم پبنيت زما سره د دویو شیانو احساس پور اوپرې، اویا چی له
مسلمانانو سره په مختلفو نومونو او دسیسو تاویره چه ونیسی چی هغه
دنسینت له حېده وتلی وی اوی خاناور تره بېد چنده ورسرو وشي. بل
دا چی دب,reshe د حقوقو په نامه پاید له مسلمانانو سره درغلو او دوکه
برښکو او وغندر شی. او مسلمانه پوهی پاید داښی دوه مخه شیطانت
او په گیزن کی گیلی ورخه خان وساتی، داښی پلانوتو خیر او
وبنی واوسي او مهه په ونیسی:

دريم داچی په لیکلی کی به غليظ او شديد الفاظ ووموی چی دخینو
لوستنکو په نظر به له ادیبي چوکاته وتی اویه خای نه وی. اوخینی
لوستنکی په شاید تخصص وبولی گرانه لوسطنکی به الله رحم قسم
دی لی چا سره شخصی تعصب نه ساتم، خودا لیگل به دو دو مفهومه لری
یودا چی زما شدت به زما دبوره مظلومیت نماینده گی کوی چی
دهغومیده عمل په مقابل کی به زما عکس اعمال اودی الفاظ کارول به
زما دبسدلی زره بوج کم چری.
دویم دا چی په تولنه کی هر سری باید په دی پوی شی چی هر سری
دختیلو اعمالو مسئولیت لری هغه که هر خوک وی.
خلخرم په لیکن که د خینو مملکتونو پالیسی. اومنافقانه کرتو په
زغرده اویا نا مستقیم دیلو اشاره یا شدید الفاظ کارول یاغنلدل، دید
معنی نلری چی ملت ته داسی خه ویل په کار دی، داسی نه ده، بلکه
زما لیکن یواهی دهغه وخت تحکم تونو پوره محدوده ده اویس. زه
په گاوینی بهواد پاکستان کی، قرب ده کاله دافغانستان دلی سفیر
او خانگری استازی په توجه په رسیمی دنده گومارل شوی وم، او دا هغه
حالت او چی، نرویالو په خانگری توجه ناسلامی نزی دافغانستان
داسلامی امرات موجود دودی په اصطلاح دختر په لوزی عامل گنیلی
وو، چی دخینو افغانی کریپه مرضت په داسلامی امرات ختمولو ته
بهی رانغنبنتی وی، او ددی کار لیاره پی په مختلفو لارو چارو غور
کاوی، داسلامی امرات دمخالیفتی او په خارج کی دخینو غربی کلتور
پلیوافغانانو سره، دامارت په نابودولو کی پی مشوری او مجلسونه
کول، او په خارجی بهوادونو کی پی، په یو او یا نامه غونیدی او
کنفرانسونه جور ول په افغانستان بندیزونه ولگیدل، دتجارانو په خینو
صدارتونو وارداتونو، دبور پر راکه ورکریه، په بانکی خسابلونو، دحکومت
دچاراکو پر سفرتونو، او دالوتوکی په تجارتی پروازونو، هم بندیزونه
ولگیدل چی تول ملت په له کاکوونو سره مخ کی، دا زما په زونندی کی ماته
تر تولو ستری اعستانه حالت وو، چی دپاکستان دحکومت په دوه
مختصری سیاست بیا تردنی توی در زیات خوریدنامه‌های خسته کننده، او لبی خواهی خیلی هواپیما یکگونه، او
استخباراتی پی معرفی معلومات، امریکا پسونه و المان افغانستان اهلیت بازی یکه مسلمانان دی، چی لر اسلام سره پوره مینه لری، دیپاکستان اوه
خاصه توجه دهندرو دنگه ناروا عمل خلاف وه، او دیپری هلی خلی
یپ کولی چی پاکستان داسی عمل باید ونگری چی دلپاتی کاوندی
هبوادیه ضد داسی کار نامه تر سره کری، چی دیتاویی لیپاری یپ په تنی
تور خال پاتی شی، او لر بل پلبو پخیله ورته هغه خه پینچ شی چی
دیگانیدی لیپاری یپ یوگاری مکوه په ما، چی ویه شی په تا
دیپاکستان ولس لى افغانستان سره دیبی نیکی او فنیکی کری دی
او په تیر تاریخ یی پی ورسره د ورور گوندنی سلوک کری دی، دیپاکستان
خلک کی دی اسلامی اخوت او ورورولی له کله مومجت له دطالبانو
سره دلود او تردوی ورندی پی دمجانهین سره دلود اوتراوهه
مهاجرینونه ینی په خیل کریگی خای ورکری، خاک‌نگری قدر او ارزینت
لری دب ورودی او خوندنی ما ولیدی چی دیپاکستان دحكومت دیلیسی
خلاف پی له طالبانو سره ستری همکاری کولی او لوبی مظاهری یی
کولی، حتی نخغو به دخپلو گاونو تحفی چی تر دپری شیاونو ورته
محترمی دی طالبانو ته ورکولی مدا لیدلمی چی جوایی غرب به هم
خلی په اندازه کمک کاوه چی دا زما لیپاری دبی به زره پاتی انخور دی، ژه
دهلغه توی مسلمانانو لیپاری چی له افغانستان سره یی په غم کی خان
شريك کی، او ورسه بی ازه می‌گذری، له لوبه خدا به ره به دینی او
اخرت گی لوى اجر غوازم. که الله رج به ما رحمت وکری، به ورخ
دمحش به زه دددگو وریزو او خویندو چی زمروی به غم یی خان خیر کری,
شاهدی ورکوم انشاء الله.
دپاکستان ددیککتارانو او خینو اجتنارا ناروا کری، او پاپلیسی
هغه قربانی نشی وه منغه وه چی دپاکستان ملته تیرو لاپسی زوکی کری
دی.
زه پخیله له هغه یولو مسلمانانو وریزو او خویندو خخه پرره منته
کوم چی دیرغلگر، دیرغلونو به او یندی بی له موبای سره ترخیل وسه
همکاری کریده. الله رج، موهی لدی خخه له سختو ابتدا کارنوه وساتی
اود وروستی. زمانی ناوره فتنی او دفسدا خیریونکی اذدهانو زهرن
پلانونه دی الله رج به خیل لوى فضل زمروی به یاک افغانستان او تولی
اسلامی نزی نه خیر وی والسلام.

په درناوی
ملا عبدالسلام (ضعیف)
زه‌ها خوب
دنی‌الله و بختی می‌خوب لیسته لی‌جه‌ی قهو و حشت نان غوندی
وو، په‌ه‌بو کی می ولیدل‌چی خبل سکنی وور می راشی، په لاس کی
یِبی دنقپمان‌ی لویه او نبی‌ه‌ره چاره وی، په مغی‌ین دنقه او غصی‌ین بی
نیکاهی‌ی او وی‌ده قهر او غصه وو، می‌تینه‌ین نیک نیکه، می‌تینه‌ین نیگ
کتل، چله‌ی چه‌ی نه‌نینی‌ی راغی او نه‌نینی‌ی راهه ودری‌ده، په‌نی‌مه به لیسته سره په‌ی راهه وویل ووره
زه‌ده‌ی لیاره راغی‌ی په‌ی چه‌ی تا په‌ی دنی می‌زه چاره سره‌لی‌کر، دواره لستینی
یِبی راتن‌تنی‌ی وو، زه حیران وو او کله می‌ه‌م دا‌بایر نه راتل، چله‌ی زما
سکنی ووره به‌داست‌ی بدی او ناروا ارادی‌ی تکل‌ه‌ی‌کی وی، لی‌بل‌بله‌ی ما
کله‌ه‌یم‌ه‌ل دی‌ی ووره سره به‌دسلوک نه وو کری او نه‌ی می‌کله به‌دی‌وره
رسولی وو او نه‌ی می‌ده‌ده دنخه‌ی کیدو هخه‌کی وو او دی‌بر خله به‌می‌ویل
چی‌ه‌ی‌ده‌کوکه به‌کوی او یا به‌روانی‌ناروگی ورته‌ی پیدا شوی‌ی، خو دده
په‌ی دپ اصاره‌سره مطمئن‌نی‌شوم چی، دزره‌ی‌ل کومی‌ه‌م دا اراده‌ه‌لی‌ری، ما
ده‌خان‌سده‌فکر کاوی‌چی‌مشر ووروه کی‌په‌ی‌دی‌سره‌ه‌خوش‌حالی‌ری‌پی‌باید‌دا
ارزو‌ی‌په‌ی‌ده‌پوره‌کری‌او که‌په‌ی‌قناعت‌سده‌ی‌بری‌ی‌نی‌ه‌نی‌شی‌نو‌به‌گاره‌و‌ورته
کنبیرم‌سوم او مقاومت‌به‌ورسره‌نه‌کوم، په‌ی‌ده‌بر نرم‌سده‌په‌ی‌می‌ورت‌وویل
ووروه‌ما‌هی‌ھخکی‌ه‌ل‌تا‌نی‌به‌ده‌نی‌ری‌رسولی‌چی‌انتقام‌رای‌نی‌واختی‌او
نو‌نی‌می‌ستا‌په‌ی‌خلاف‌کوم‌کار‌کری، خه‌سپب‌دی‌چی‌تا‌داسی‌غير‌شرعی
تکل‌کری‌دی، خوه‌نه‌تواننی‌دی‌چی‌قناعت‌و‌ورسرم‌بال‌ای‌ه‌ره‌و‌رته‌می‌گاره‌
کنبیرم‌سوم‌او‌ورسره‌وویل، ووروه‌ه‌خه‌چی‌دی‌اراده‌گری‌ه‌پوره‌کره
خو‌بیا‌ه‌م‌په‌ی‌ده‌تته‌وو‌چی، کیدای‌شی‌تردی‌نتی‌تیره‌شی‌او‌رحم‌بی‌په
زه‌ی‌کی‌رائه‌ی‌، خان‌می‌ورت‌وپه‌ی‌ده‌کوه‌و‌چاوا‌او‌قربانی‌نی‌چامتو‌شوم،
ورود می‌بیش به‌دیچ پر کرده و راپیدی وکری، په‌گاره بی د قصاب لویه‌
چاره‌رکوبین‌سونه او په بری‌ه سره بی جلال کرم، دا خوب می‌هه‌ه مهال
ولید، پی‌پنجه‌نه شیر و پرخی وربیته پاکستانی سرته‌رو زما کور له
خلوتو لورو خنة محصوره کرم، خو ما دا حال تردنی دمته نه‌چاته و ویلی
او نه بی‌خیله به تعبیر پوهیدم.
يُسمّى الله الرحمن الرحيم
قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعيزة اهلها
ذلةً وفَكِّرُوا يَفعَلون. الآية
ترجمة: نُوْوٌب قلبيه سِبُّاً فَيْنَّكَهُ نِسَاهُ هُوَ الَّذِي نَصْوَى يَا كُوْمَ كِلِي يَهَذتُهُ أَوْ فَهْرُ سِرْهُ خَرَابُهُ دُوَيْ هُنَّ كِلِي أَوْ كُرْزُوْ عُزْتُمْ دَوْسَنْكُو دَكْلِي نَلِيِّهَا أَوْ خَوْرَ هُمْدَارْنِكُهُ كَوْيَ.

كريديلي الخور

د ميلادي كال 2002 جدولري دمياشتي دوهمه وهجي دياكستاني
مقاماتي دنوي كال د مراسمي لعي ختمه شوه أو شهب تيره شوي وه، يه
خيلي كور كي مي دكروتني له غرو سره دعمومله يه خير زوند كاوو د
خيلي وروكو ورونو، أو شهيدانو، مي دي رحمه دوستم لاس تع دينا يه
اميد لوديللي وو يه لتين وم، أو له خيني مختلفو مراجعو خشه مي
دمرستي هيله كوله.
واعاً له خيلي برخليكك نه نابره وم، أو بلدا مي ددادسي لوي غم او
مصبوته يه ينديو دنري دخيل خان غم هير و، أو يه دي لته كي م،
مي دشمال ورويه به يه خه شكل خيلي كورونو ته سالم ورسبي، أو
خنجه به يه غانيو ورونو دكروت سره تاماس ونيسو، أو خنجه به د
كوره شرو افغانننو يه درد خان خير كرو، قرب 8 بجي يو يه ناحياه د
كور ساندونيو خير زاوري، وامي وريدل مي يوهو تنن باستانيان
ملاقاته تن راغلي أو خانونه حكومتي مامورين معرفي كوي
كله مي زه دمبلنو لبارة هقه كوجني كرتيا تن ورغم مي ددعمول
به خير به ميرون نابلنده خليك ينديو ليدل أو ومي ليدل، مي دري كسه مي
ي مي ينستون و مي خان ني دغلزادر به نامه معرفي كي أو دوه نور كسان
مي اوردو زبي و مي يوكيو كي ناست و، ما سلام وكر أوبه راغلاست
می‌ورته وواهی، لاسونه مو سره ونبنسل او کینیناست، و وروسته می‌دیا میناسبت وکر او دوی چی می انتظار کاوه چی دخه پیغمب سره مله

په دوی کی یو نفر وو چی طبیعی حالت یی دتعصب او دکتری یک معلومیه، تور مخ، برداه او په‌سپالی لویی مینی شونی، او پرسیدلی خبته، او خریدلی جچ لهگه تازه چی ددؤوه باسی راغلی

وی به دیبه چی احترامی یی په خبرو پیل او تیرو ووی ویل بور

ایکسلینی یور نو مور ایکسلینسی

(Your Excellency you are no more Excellency)

محترمه ته نور محترم نه یی دا هغه الافاظ دی چی یوربه دینمنی او
تعصب له مخی استعمالی په او دی بری عقل اوخویلو وری او چلی بی هم
ضرورت نه لیده کیده، او یواخی یی دتعصب او دینمنی غردنده
کوله، بیاایی وویل چی ته پوهیری امریکایان په لوی سپور طاقت دی،
او خوک یی مقابله نشی کولی، او نه یی خبره ورگرهلویی شی نوهغی
تاته ضرورت لری چی تحقیق درخه می کری، زمون دراتگ موخه همدغه
ده چی تا امریکایانو ته تسیم کرو، او هغهی زمونی درخه راضی شی
اویاکستان هل له خطره پچ شی.

په خواب کی می‌ورته وویل چی دیکر خو سمه ده چی امریکایان
ستاسو په اصطلاح سپور طاقت دی، خوسره ددی په دینیا چی قانون او
اسول شهی چی دهغی له مخی دنیا تولی جاری پر مخ بیایی نو په کومو
اسلامی او ویرانیالی مروجه اصول تاسو له ما سره داسی معامله کوئ
او دکوم قانون له مخی تاسو مجبور یاست چیما امریکایانو ته تسیم
کروی، ستاسو حق خو یواخی دادی چی ما ته خواب راکری، او مهلت
راکری چی زه ستاسو هیواد پیرپردم او بس، خو دا لوغین او کرگیری او
بی‌رحمه مهدود به‌پری سپین سخت‌گیر سرخ راه‌ته وویل. پی‌زموب سرخ نن
اسلام او قانون مطرح‌نه‌ده و‌پی‌او اخی. دیپاکستان گنگی مطرح‌ده او
پس
کله‌چی‌ما ددوزی دلوقی او وضع‌یت‌درک‌کری. معقول‌یت‌او دلوقی هیچ‌
گنی‌نه رسویه مجبوراً ساکت‌شوم او وویل‌می وویل. پی‌خ‌نگو‌اره هیچ
وکره‌مور‌اوس ستاسوپه‌له کی‌پی‌بی‌به‌یو‌پور‌دگاری‌بل‌نه‌نه‌له
او پر‌هیچ‌می‌توکری.دی.
وروست‌هنه‌دوی وویل‌چی‌تر ۱۲ بجو‌پوری‌په‌کور‌کی‌اوسه. او
وروست‌هنه‌تا‌پی‌ن‌تو‌ن‌ی‌احائل‌کو‌خو‌زما‌کور‌خلور‌طرفه‌محاجره‌و
او‌دوتلو‌هیچ‌لاره‌پی‌نه‌وه‌اون‌نه‌می‌دامید‌اوکمک‌مرجع‌درلودل.دتلیون
دلاری‌می‌دیپاکستان‌خارج‌وزارت‌سره‌تماس‌و‌نیو
خوسسول‌و‌مقام‌تو‌دجواب‌نه‌پوه‌و‌کره.
به کوره ایستبل
پورتینی راغلی پلاوی کوره له ا بستلو مخ کی راته وویل چی موبی تا
پیشمار ته انتقالیو چه هلته به ته زمین سره اوسی او صرف امریکاپان به
درخشه تحقیق کوری، او کیدای شی وروسته ته لسو ورخو بیرته خیل
کور ته راشی، هم داسی اطمنان یی زما کور او فامیلی ته ورقین و چی
تر هره وخشه چی زه لدوز سره به تویکی که یم، زما دفامیل لیپار به
داویسیلو خای، او مصرف ورکی خو دا هرخه په هغه خای پایی شول.
دیاپوری و دیه په ده دغه وخته کی ما د لسو او مشاهونو ویه درلوه،
او دپاکستان ده هنریو چارو وزارت هم راته رسماً مکنوتوب را لیلی و,
چی زه تر هره وخشه په پاکستان کی اوسیدلی شم تر خو په افغانستان
کی شرائط عادی کیپی، او هم می دملل متحید هغه مکنوتوب درلوه چی
په کی ذکر شوی وو، چی ددی مکنوتوب چوکانکی یو اهم شخصیت دی او
دده دشخستت باید احترام وشی او خوک ورسه غرر ونکری، چی
مطلب پی پاکستانی مقامات او
خه دپاسه دولس بجی وی چی دری موتاه دیکره مخی ته ودریل، او
رالیونکی لری پی یی بندی کی دیللکو او موترو، تک او رانگی پی
ودراوه، او هغه زورنالستان پی چی گونئیل پی دغه صحنه ووینی او
دپاکستان دغه ناروا، او ظالمانه عمل نی، او په تیره پیا مسلمانانو ته
وبنیبی نه پرینودل. ان ترده چی دلبندو فرست هم ورنه چیل کوی، ماته
پی دراویتلو امر وکر.
لخص حالة خال كي له كوره راوتوميچي بجيانيو مي قيغي وليم أو
باكستاني عسكرموي قي داسلام دفاع خليه موجه ينيبيو ديوه مسلم
ملمه قي هيي هيي جرم تلي هيي قانون جوان نه وركوي، صرف د
نامسلمانو دخوشحالولو، او ديغوهو پيسو پياره كفارو امريکيانو ته
پالي قري، دقران، او اسلام، دود، او عينيي دغيرت، او شهامت،
دضيافت. او ميلمه پاليي، دملي، او بين الملل، قوانينو داسلامي
اخدوت درحم، او شفقت په خليه داسا ناروا جرنت وکري، په هرصورت
له كوره راوتوم او حيران وم قي ولي داسى ظلم مي، او په خوک نشته
قي داسى ظلمونو مخه ونينسي، هغه دبسر حقوق، او بين الملل
قوانين، هغه دديموكراسي او دیپلماسي حقوق خه شول، په هر صورت
له كوره دباندي لشيبه ودرول شوم، او ما دكور په طرف خيلو
ماشومانو ته د کتلو جرئت نشوي کولاي اونه مي دتسي اوزيباغام
ورکولي شوياي. بيا په هغه ميورتي كي کنبنستم مي قي هيي هغه توقيع
نه کوله، او ديپاکستان له مقاماتو خشه مي قي خانونه پي زمونر ورونه،
او خالص مسلمانان معرفي كول، او كله کله خو به پي د مقدس جهاد
خبري هم ترخولي ايسلي داسي اميد نه درلود.
زو د منج په ميورتي کي سبور کي شوم قي یو امنيتي ميورتي مه ته روان
وو أو بل يعني دويم تر شا بدرجه كاوه، هغه ميورتي قي زه په كنيي وم
ديبيغيي تورو نيينو درولدونكي وو په ما خوک ليدلي شوياي، او نه
زيچاليدي شوياي، او امنيتي داي ايس اي. I كسانم هم په دي ميورتي
كی و، قي البته اسلبه ورسره نه وو او نور دوه ميورتي مسللح کسان و
او توله لاز په همدي ميورتي كي موزليك قي بنشخو په اردو زيبي سندرو
بدرجه كاوه وو ور جور کري و، دا ددي لپاره قي مانه خه ازار راکري
خنجه دوی پوهیدل چی دا دشريعت او دين خلاف كار دي او دي ورباندي خوربي.

په لارکي مي دلماخه کولو گوئنئه وکه خنجه چي لمونغ به قضاء کبدو شو، په جواب کي مي واريدل چي پينبور کي به پي وگوري او په خو کرته مي تكرار کول گته پي ونه کره، او نه پي ماته وخت راکر چي.

فرزيت په خاي گريم او نه پي دوي پروا وگره.

پينبور ته په رسيدوي هغه دفتر ته نويستل شوم چي ما فكر كيه چي دپاکستان دخادرغي. دفتر به وي يعني 1 IS خو اوس هم مطمئن نه يم چي دا به كوم خاي وو هله د دفتر پي چي خانگري کوتيه ته راهنمائي شوم په دينگلکو ميزونو او چوکيو درنلدووکي و، او پاکستان نيرم، او دجاج عكس هم د ميز پر سر پاره و، يو پينستون سري په خرخنده چوکي کي تاسى وو يو طرف او بل طرف ته پي دچوکي به گرخول حرکت كاوه.

دغه سري چي ميانيه چي پي درلود او پيره پي خريلى او لوغ سر، سپين چيکي پاکستانى كلنتمري جامى پي په تن وي. مخى تى راغى او ويبى وويل، دير په راغلي محترمه زه فلانکي يم، ددغه دفتر مسؤول يم، تى زمونى سره ميلمه پي او داسى ميلمه پي چي خوين مى پى او درباندي خوشحاله هم يو خو زه نه پوهيدم چي ددی تىكى به خه مى اى او په ذهن كي مي وگرخيدل چي داسري په خيل قول كي صادق دى، خوين او خوشحاله خنجه شو چي په بنو پيسو ورته خرغيپم، دوى هغه خوک دى چي انسانان د مالونو په غير پلورى دنلو قيتمت مال دىر چا خوين او پى خوشحالېېىي، كه نه انسان خو قيتمت نلري، او نه پى خوک پلورى خاصتا په شلمه، او پرويشته پيرى كي، خو د پاکستان حكومت دا دىؤلم او انسان پلورني پيزار تى اوسه هم تود او گرم ساتلي دى د Mushram خرخول دىلري بدل روا وجوه ديابلي.
په پیبور کی

د پیبور ددفتر د twee یا دویست وکی و یا لمونه می‌هم
وکی وروسته بیا هغه کوتیته رهبری شوم کوم چی د دیندیانو با نظر
بندو کسانو لپاره تیاره شوي و ه، نسبتاً وضعه به و په خونه کی گاز او
برق وو، چی دیخ مخه په نیبو، او نشاناب په هم درلود، اوبه په خونه
وی، او خوراکونه هم به و، دقرانکریم یوه نسخه هم راسره و، کتابچه
او قلم می درلودل او په دروازه کی یو پیره دار (سانیونکی) ولر و، چی ما
کله خه غونیشتل په هغه کی یی مرسه راسره کوله.

نور تحقیق او پوختنیه نه وه، البته یو نفر چی په همی دفتر کی یی
دنده درلودله یی پر به راته خو په پنیشتو زه نه پوهیده، زه په اردو نه
پوهیدم خو په انګریزی زه به مو خلی سره کولی، او یی پر به پوهیده
ویل چی خه به کیمی (what will happened)
(او وما به خواب بیاکی)

dاور کاخه چی انته پوهیری زه نه پوهیر.

ددفتر مامورین به راتله سلام او احترام به یی کاوه، خبری به یی نه
کولی، خو کله به یی چی ماته کتل نو په استرگو کی به یی اوینکی
رغیدلی او بیرته به وتل، یو خلی یو نفر خونه ته راغی چی یی دیچ زیات
احترام یی وکی، او کرار کرار یی سلگی شروع کی، سلگی یی وار به
وار پر بیدلی، بالاخه په زرا شو او بیهونه ولیکه، چی یی نورو نفوژر
په خولی کی واوست، او لدی نه وروسته ییا بل یولو رانغی دا هغه
وخت و، چی وروسته ترغلورو ساعتونی یی زه امریکاپانوه ته تسلیم
کړم.

ذوی شبی په همدغه خونه کی تیبری شوی، په دریمه شهب چی تقريباً
یولس 11 بجی وی ما دخوب اراده وکی ناخپه دخونی دروازه بیرته
شوه او یو سری خونی ته راغی میانه قدمی و، اوهلم دیرس غوندی
پیه پی درولوده هی خرنگه جامی پی په تن وی، خنگی ته راته کینهیست
سلام پی واجاوه، دجور او ناتجور پونننی پی وکره، ییا پی وویل: ته خبر
یپ چی خه کهیری ما ویل نه پیا پی وویل تا هه شهوئندی ویلی؟ ما ویل
نه، هیه وویل چی همدا اوس موریا تا بل خای ته بینایو، پنخه دقیقی
وخت لری که تشناب ته خی او یا اودس کوری، زه تشناب ته ولایم، او
نوره می پویننیه و نه کری چی چیری می پیبایی، خهکه درنستیا خواب
امید می نه درلود، له پنخو نه تر لسس دقیقو وروسته پی له خونی په
کورم، او شه نور نفر په ساده جامو کی ولی، والدوول ولچک پی په لاسو
کی و، یوه توره پتیه حیم ورسیه معلومبدلیه، لاسونو ته یی ولچک
راواچول، او نوره پتیه پی په استرگو راولیله، او دا لومره خل و چی زما
لاسیه و ولچک ولودیل او سترگی می وترل شوی، چیبونه پی تلهشی
کیل، قالکرکیم، یوه چیبنی دیجیت قاموس یا یپارزونکی او خه پسبی وی
هله پی واخیستی، موتیر ته یی په تیله تیله وهلو سره وراندی کرم، او
دوی تول چوب او غلی و چا خبری ته کورلی.

موتیر حرکت وکر، او تر یوه ساعت یا خه کم یو ساعت وروسته می
دجورلکی اوژا اورگورو شو، او په ژیه کی می وگرخیدل چی دا به ضرور
میدان وی، او چورلکی به امریکایانو وی، او په همدی وخت کی یو
قیمتی ساعت چی پر لاس می و، په یوه حمله له لاسه خلاسی شوی په می
نه لید ؛ او امریکایانو ته هم و تسیم شوی، موتیر وری ور ور حرکت
کاوه چی چورلکی ته په نزدی شو ورتدی، دمومری دروازی خلاسی
شوي، او په دوو نفری یپز له موتیر خه راکننی کرم، او یو خو گامه
وروسته ودروال شوی، تر خه درنگ وروسته به اردو زه رته په یو گامه
دکترانامه انخور

داسی وویل شوه، خدا حافظ!!! یعنی خدا جدی مل شه لکه زه چی
دکوم خای په خوشحاله سفر روی یم دلته می یقین شو چی امریکایانتوته
سپارنه ده.
د پاکستان صدر رفیق تاریخ سره د اعتماد لیک د قابلیتو په حال کی

د پاکستان صدر رفیق تاریخ د دبلوماسی د رسمي مراسمو په حال کی،
چی معمولاً په رسمي شکل له سفیرانو سره لیده کاته کوي.
لور تصورونه د همه تشريفاتي كارتونو دي چي معمولاً د دیپلومات د احترام پاره ورکول کبري، ترخو د تلاشي به وخت ورسه مرسته وشي.

لور كارتونه د دیپلومات لباره ورکول کبري، چي د ملكی په تولو ساحو کي اعتبار لري او د يوه ملك د دیپلومات هوبت او د دیپلوماسي حقوق تثبتيو.

کله چي زه پاکستان یسه امریکا ویلورم، نو د پاکستان به خارجه وزارت کي د اسپتی د بشت موسل عزیز احساست خان مطلب ونی وی و چي دی سی ده خو کي د پاکستانه خارج کري چي دده ورته خمه شوی و. به سود تصور کسپی لبليي شي چي 2000/09/10 د ورته اعتبارته ده له عزیز احمد خان شنگ کي یا افغانستان لباره سفر هم نه شوی و. دده به درفانو کي.
امیریکایی‌نواه تسلیمی

به همیشه مهال چی امیریکایی‌نواه سپارل کیدل، یو دم خلک شیر مال، چی‌یه کرمل وی، یو لغتو او سکانیو یه وره، او چی‌ئیری بی راباندی وهو، کالی بی رااشکه کشول، کله بی به په یوه گوئیندیو، کله پرمخی، کله سنتونی سنتگ، او کله به پرایک غورخول، په چاکوتکانو بی کالی راباندی خیرل، یه همیش توپه کی بی له یوه یوه
خونه یه توپه په پرایک سه، هب یوبی یوه وی، وی یوه وی، وی لیدل چی
یوا خوا یپا پاکستانی یه تنگه فوجی عسكر، په نظامی دود صفح ولچ
وه، او بیله خوا یه امیریکاییان خو تنده صفح، وی دیپ پاکستانی موترونه
چی یو پکینی دجورال مویت، ولز و چی بی بیه پی دنرال نظامی
سنبلو، او زما تماشا یپا کول، چی امیریکایی‌نواه سربیره یپدی چی وی
او کویی موی بینندی هم کرم، او دیسلام دکشخی دین دنگه او ناموس
ساتندینویان یپه مورو سترگو ورته کتله، او په خوله ولچ و وی، او دیسلامی
لپاره یپی تشریفاتی مرسوم، پره کری و
ه
دا یوه صحنه یه دی چی بی قیر کی بی میم هیره نشی، دا چی زه قاتل
نه وم، غل نه وم، هیج یناونی جرم می به دروذود، که پاکستان
(مجرپستین) دی ته مجمور وای چی هروردو خیل دکور مثل شوی
میلیمه، نامسلمانو ته تسلیم کری، دا به مور بخنیلی وای، هیر کری به
مو وای، خو دوره بی کولی شوای چی امیریکایی‌نواه توپه ته ویلی وای چی
اقلازومره بی حضور کی دلسبید سلوبه ونکری، کله دوی چی لیدل او
په مورو سترگو بی ورته کتله.
امیریکایی ون دری، متغصبو او بی رهمه عسكرو به همداشی حالت
کی چی جامی می به تننه وی کشولم، او الوتکی به بی پورته کرم.
لاسونه او پنبه یی راته په خنخویروان کلک وتیل، او سترگی یی راپلستر کری، او یوه بده کر گیره یی توره کخوره یی په سر راواغوستله. سرونی یی په غازه پوره پلستر کری، او دیچورلکی په منځ کی یی په تخت پوری بیا په خنخویروان وتیل. ساه می بنده شوه، رغ می ترخلونه نه خوته، او کله چی به می له په تکلیف او نفس تنگی. شخه غیر اختیاري له حركت هم کاوه، د کلکی لغتی گذار به می خواره، خو داگوزار راته هیغه هم نه معلومیه. دا دهغه حالته و، چی دیب خله به می په زره کی گرخیدل، چی همدا به خنکدن وی، او په دی می تسلي کوله چی گونندي په هم دی حالته یی کی می له بدنه روح جلا شی، او دراتلونکی بیا عزتیو او تکالیفن شخه به خلاض شم، خو زما دا هیلی په ناهیلبی بدیلو شوی.

هم دناسی کنش مکش، وهل، چیغي وي، او زما هم دغه حالت و، خندی، چی عالم دی چی خومره بخت به تیر شوی وي، چی یو خای چورلکه سبکته شوه. او ما به په زره کی تصور کاوه چی گونندي تردي حالته یه یوسا شم، خم وخشی خناورو بیا هم په داسی بی رحی کشولم. او تر چورلکی لاندي یی وغورخولم، او هلهه نور عسکر هم ورسره ملگری شول، او تقیبداً یو سعاقت به یی همداسي لوبه راباندي کوله. چی اخیر خلور پنخه تفره سرهره راباندي ناست و، او خیل مجلس پی کاوه!!! لکه په یوه دبره یا لرگی چی ناست وی، او زه به همیش دمرګ په انتظار و، چی کله به می ساه خیزی، او کله به عزرائیل چمی

راباندي ایپدی، ای پاکستانه!

تقربیاً دوه ساعته دلته وی او بیابایی کش کرم، او بی یی بیچ چورلکی په بیوئرته کرم، چی نسبتاً هغه مخکی او دتیری چورلکی حالتونه ته هوسا و، داوسپینی په چوکی. یی تینګ و تیل، خو وهل نه و، تر لپئک تکیاً شل تر پنخویشتو دقيقو وروسته کبتته شوه، او بیرته همدغسی
یی کش کرم، تر به دیزه حده او بیافری پر پنبو و درولم، چی دیپری او لونتوکو او خلکو اواز می تر غورو کیده، او دیو دیورمان په واسطه راته وویل شو، چی پنبو کبنته کر، پنبو می کبنته کر، زینی وی، به یا راز زینی کی شیپ پوره کبنته کرل شوم، او هلتنه یی هغه توره کخوره لی سره راکشخه کبنته، او سترگی می غرولی وی لیدل چی خو امریکایی عسکر می مخ اوشا اودوارو خواوتو ته ولر دی، او چپ طرف ته می وکتی چی قفس غوندی خای و، او انسانان پکنی پراتیه دی، لاسوتو مینی پناهی را خلص کری، پو کچنی جمام و هلتنه یی رهبری کرم چی خان پرمینه، خان می نشواپ پرمینخلای، لاسوتو می کار نه کاوو، بی حسه ود، خو بیا هم اوبو ته ودریملم، خان می لوندرک، او بیافری یوه دریشی راکری چی وامی غوستله، او هم دلتنه یوی کچنی کوپی چی رهبری شوم چی نیمه قفس غوندی و، تقیبی یو متر بی براو دوه متره اورردولی بیی درلود، کموی او داوبو خای هم دلتنه موجود و، نور هیج پکنیش نه و، بیا خی‌داوسنپی جال او دیوالنوه و، او راته وویل شول که ویده کمری نو ویده شه، خو دویده کبدو لپاره هیج نه و، او زه په تحیر کی ووم شاه و خوا می کنلل نه بوهیم چی چیره تیم، او خه به راسر ه کمری، ویشان او که ویده یم، دا حقیقت دی، چک بی په خوب کی وینم.
په کشتی کی حالات

یو عکسر دخونی معه نه ولر و، چی کله نه خیر شوم، نو دا یو بیخی بند خای و، یواخی دری نوری کوچنی کوته وی، او یو ددرا خای و، چی موظف نرس به همیشه ورسره ناست و، یو ددراه بی ددرلوده چی واشونو چاییره کری و، او د یوو مقاومته یی درلوده، دلته بیه شوم چی دا به هم هغه کشتی، یی چی دوی یی دافغانستان دنیکه لپاره استعمالاوي، او مور پی لاندی په شیرپ پور کی وو، خو ییناکه دسهار، مابنام په حرکتونو او د ماشینتونو په لر زیغ چی کله په یی حرکت کاوه مطمئن شوم، چی دا یم هغه کشتی ده.

ستریبة پرته چی دیز سخت وبریز، او دیز لی می ستگروته حیرت ورکاو، او زیه خو می په تالو پوری وچه و، خو ییناکه دخیونو شیانو سوچ می په مپړو کی گرخیده، چی یا یی که کوهه یه غته معلومه، او بندیان هم یکینی معلومه دل، دا می درک که چی خینی ورونه به هم دلته وی، سهار د دودی په ورکولو تول ولتهیدل او پوه شولو، چی یی بل ورور هم راغلی دی، خبری مو نشواي کولای، یواخی می سره لیدلی شوای، هغه په داسی طریقه چی یو یو په د دودی په پلمه دکوته، که کونچه په غلا راته کتل، او میا ییم ورته کتل، وروسته تر دوو ورخ راته معلومه شوه چی ملا فاضل ممحمد، نورانی (نوری) صاحب، برهان، وثیق صاحب او غلام روحانی هم دلته دي، خو ییماهم ونه توانیدو چی خبری سره وکور.

د سبی په را رسیدو سره دنکه راسته طرف خویی ته یواخی دولچکو په استعمال یووئل شوم، او دتحیق لومری مرحله شروع شوه، تویلی
گوته ولگوی شوی، ورگوی او خیری مخ او شا او دواره طرفو عکاسی وشوی، او بیوگرافی و لیکلت شوه، دوی پیوینتی و نه شوی، بیرته هفه خونی یا پن میثم تیرنی شوم چی مخکی پکنی وی و، می مویندل چی خه شیان په کبندی زیات شوی دی، لکه دریستانی دی و کورنچه توشک، بیو توس، په پلاستکی سبینو قابو چی خوراک راغلی و، چی پکنی یوه هکی او خه نیم پوخته وریجی وی، د دویی می لپشک وکیلی او بیرته می قابونه عسكره ته وسپارل، وروسته می دخه استراحت تکل وکی، خو وروسته له لر استراحت چی خوب وی وی و، دعسکر په زع او دولچکو په شرینگ وین شوم، او بیرته هفه دتهقیق خونی ته پورول شوم.

دتی یوخه دیمه مرحله کی لپوینتی وي، چی دشیخ اسامه او ملا محمد عمر به هکله وی، چیبی دی؟ چینیه دی؟ چیبی و؟ او خنگیه و؟ او غام طور دطیلامان دنیاىیاکو په اره چی خنگکه مشول؟ او چیبی ولرل؟ او یوه پوینتی دی چی دکره محصره و هبه د خکی ۱۳۱۱ دیسمبر

۱ واوقعی پوینتی وی، چی به با علم له پری لری؟ یا به دی شه ناهو یا اوردهلی؟ البتله دا هفه مقصودی پوینتی وي، چی لومره واربی دی یو لیه کی و، او غونیلی یبی چی ورلندی پوه شی، که همه دومی به دی سره بهه بوه و، چی به دا سی واقعات کی دده لاس نه و، او علم به هم ورلندی نشته او تر اوسه پوری هم شاید خوک پوه نه تی، چی خه وشول او چا وکر اول دی لاس پکنی و، په زرگونو خللی بی عزتیه شول، په زرگونو مسلمانان شهیدان شول او په زرگونو مسلمانان بندیان شول، تر اوسه هم دغه لری. روانه ده، خو ددی پیپیي پوه رپینتی عامال هم ممجکیه ته ورندی نه شو. او دامیرکا ملت نه ده دقاتعت و جواب ورکزلی شو، وراغی بی مفهومه هوابی تهمتونه او بی قانونه سلوق او معامله تر سره کریپی. دترویست نوم دامیرکیانلو لیاره یو په نه فولدا
سک دی، هر خوک چی و گوایی غافلگیرنده یی ورته مات کری، په دغه سوک یع وحی چی اوسم دغه عادت نورودیپرو مملکتوه هم پراخه شوی، دی، دیل نیول، خوش طلک، تحقیقات او ... روان دی، خلور پنخه ورختی ورختی تحقيق یو خل، دوه خل کیده، اپرین سوالونه کیدل، خوینه خبره زما لیاره داوه چی په دی پنخو ورختی کنی، وهله وو او شدید تهدید او سزا هم نده راکه شوی، خو تبعاً په داسی تنگ خایی کی دوزوند له اپیاو ورته زوند اسانه نه دی.
له کنبته
شخه بگرام هن انتقال
پس له پنکو یا شیرو ورحو بيا هم دههاره له ناشتي یانتزي. وروسته
خر رنگ یونیفورم راکول شو اورانه وویل شو چي زور یونیفورم په نوي
تبديل كرم، او یه بدلیلو له وروسته انتقال شروع شو، چي لومري پي
دچيه طرف دخونی ورونه انتقال كزل، لاسونه او نيبنی مو له پلاستکی
تسمو وئیل شول او له سرونو سبينی خلطی را واغوستلی دهی او له
سره جوخت دخلتو خولی دبندیانو به غارو پوری پلستره شوي، په هم
داسي ترتيب سره گرته نوته ماته ورسيد، زما یي مه لهئیئه او نيبنی
محكم راوتيل او سبينه خلطة پي به سر راواغوئتله او دلاندي شپه پور
شخه پي نيرته دکتبتي سره راپرم او له هغه ورونو سره پي یو خاي
کبینبولم پي ترما پي مخکي پي را امستلی وو، پنکه افغانان چي ما
پي نومونه مخکي یاد کزل، دوه عرب او یو امريکايي مسلمان و، او نهم
پي زه ووم، ديدنهي ور ده چي زما او دنرو ورونو به یونیفورم کي یور
بوهجي به رنگ کي وو، زما یونیفورم خر او ددوي ابي یا اسماني رنگه
وې.

تر دبهره دکتبتي پر سر پتي سترگي او گلک ترلي ناست او پرهته وو،
چا به اوه غونئي تاج به دلسر او پينمو له دردو فریاد کاوه، چا به چيغي
وهلي پي دخداي لپاره ساه مي بهنه شوه مر كرېم، نفس مي وخوت،
خو خوک مو پيدا نکمل چي درد. مو دوا كرې، یا اوه راکرې، اويا
دانسانتي خبره راره وکزي، بوهدي دعسکرو چيغي ناري چي په
انگريزي زيه به پي وهي (shut up. and stop movement)
کوي، او حركت ودروي، او دچرلوکو اوئونه ترغورو کهدل، دوه، دري
ساعتی هم مغه حالت و، ابی په هله کوپیترکی وترل شولو او یوه بل
خایه انتقال شورو، چی تقیجیا ۲۵ دقیقه به چورلکی مزل کری وی
دهلی کوپیتر شخه کنبیه کرل شولو او هلهته په یوه خمکه وغورخو ل
شور، چی خارهه اومنت وه او شاوخوا عسکر ولر وه. کله به یی په لغتو
وهلو او کله به په سرو او لاسونو او په پنبو راختل، زمورپ لاسونه شاته
ترپلی وه او خینی عسکر به دعسکری سختو بوتو په تلیو زمورپ دلونونو
گوتی په خمکی پوری موونلی، چی سخت به پی خپورلو!
په همغه حالت کی ما خیل ورنه و لیبدل او دیتولو ورونو هم داسی
حال وو، دا خله چی یو امریکایی جنرال غونپلتن ما ووینی، هغه خلتی
پی به سره راخشه پورته کوه او پی به کوم سوال او جواب نه پی به اه و بكتم
او پیبه په خلتی په سر راواگوستله، تقیجیا دوه دری ساعته همکله
انظرار وو، نه لمونخ اوه دغینلو اوه به وی، اودس خو لر پر لوه لاره
پریرده او نه موه په اشاره سره لمونخ کولی شوی، خله په مجرد حکمت
سره به مړ دلگتنی سخت گیزار ته خان امامه کاوی، خو په دخالی چای
جواب لیباره ولر کوه چی هغه مو خه لر دمه راته جوره کهله غر خلی
الوتهکی کنبیناستی او پورته شولی، بالاخره دشیپی په شروع کیدلی سره،
یوه الوتهکه کنبیناستی او موپه ته دوهرې ندی راغله او موپی په ور پورته
کوه
دالوتهکی انتقال د بل صرائط یوه لازه او دخنکند یوه صحنه وی، چی
زه په اوس هم نام تصور کولی او همیشه به په گوتانامو کی دی ته
اندیمن ووم، کچیره بیا مو انتقالی خنگه به یوه او خنگه به مو انتقال
کی.
په الوتهکی کی په کلکی په پنبو او سینه باندي وترلو او پنبو پتی پی
په ورنونو او پر سینه راواورلی او تینگی پی د الوتهکی په نورو برخو
پوری محکمی کلی، چی مور، نیمه پراته او نیمه ناست وو، نه سم شماست. لیشی لما نه کنینا مستای شواهی او دملا هیوکه به مودرمه سخت درد کاو. چی بیخی مو طاقی شنو کولایی، خو بی له صبره مو بله لاز نه درلوده. کله به مو یو، او بلته تکیه ورکنه، خو دبی رحمو عسکرو دلغتو په گزار به بیترت سره جلاکیدو. که به خوک دچای جواب نه هرخومره به عذابه هم شو نو چا به بی یرغ نه اوریده او ترجمان هم نه و، او که به وو نو یرغ به بی نه کاووه او دعسکرو سره په زیه هم تول نه پوهیدل او که به پوهیدل نو له ویری به بی یرغ نه کاووه، نه اوبه اوه نه پیونته او په دیب تکیف به مو سهای ایستله، خو که چیری به یو کوچنی سوری هم پیدا شو او تازه هوا به مو خولی به راغله نو دا به مور به لود غنیمت و، په لزی دوک خله الوتکه کوزه شوه او بیایی پرواز وکر تر دیر.

وخت وروسته یو خای کنبیناسته دا دبگرم هواپی دگرو.
بگرامه‌نه رسیدل

زه عسکرو د‌دو یوته‌نه له رسیو خلاص کیم، دالوتکی یا‌نیهاندنی په
سیمنتوی‌یو په دی‌بره پی‌رحمی وغور‌خول، خو ننو عسکرو ناری و‌ههله او
په انگریزی زه بهه پی ویل

(په اینی دغه پی لودیم دی او دلغتو، سوکانتو په)

و‌هلو پی‌شروع وکره، خینی دکن‌داغونه گوزار می‌ه محسوساوه.
جامی می‌ه له تنه جلالشی، نوواخی می‌ه هقه خلاته په سرکی‌ه او ولچهک
او بیری‌می‌ه په‌ښنه او لاسکویی‌یو، تازه او‌هره اوریدله او، له یوسواعت
و‌هلو وروسته‌ی پرینی هغی واوري‌ه ته وغور‌خولم، امریکا پی‌عسکرو
ناریه‌وه او‌بو نه‌وه په غزی‌ه ولی، کله‌به‌پی‌لوهی‌ی رابندری‌کولی او
دش‌غروتوی‌یو توهه‌ه‌زما‌تر او‌سه‌په‌دهن کی‌ده، چی‌دیره‌بی‌پی‌تکرالرهه،

"امریکا‌ده‌عمل او‌انصاف کوردنی‌ه او دعدل او‌انصاف‌طرف‌داره‌ده، د
هه‌ره‌چا لپاره‌عمل‌غواری،" چکه‌دوی‌دخان‌پنده‌هوه‌له‌ه‌ه‌ه‌ملسمنامن‌ه‌سیره

داسی و‌حسی‌سکول او‌بی‌رحم‌عمل‌دعدل او‌انصاف‌بالهه، نو‌خکه‌به‌پی‌د
دا شعر‌مکرر‌واهه، کله‌نه‌داسی‌عمل‌په‌هی‌خیق‌قانون‌کی‌عمل‌نه‌بلل
کیری‌په، او‌نه‌دغسی و‌حسی‌اعمال‌خوک‌تایبده‌ه‌یو، بی‌دیره‌سخته‌به‌خنی
و‌هه، هی‌خی‌خطاف‌ته‌هی‌خشکوک‌کلی او‌له‌دیره‌شدید‌یخه‌به‌می‌پی‌له‌اختیاره
ی‌بند‌دریده‌ده‌او‌دوم‌بی‌چپ‌ی‌رابندری‌و‌هلی‌چی‌حرکت‌می‌کوه‌او
حرکت‌ودردوه (stop movement) (به‌اختیار‌کی‌نه‌وه، بلالاهره‌و‌روسته‌تردی‌ه، خلوت‌ساعته‌ده‌دسخت‌یخ‌له
امله‌به‌هومن‌سمو او‌نور‌به‌خان‌نه‌پم‌پوهیدله‌یو، کله‌چی‌په‌هومن‌راغل
او‌سترگی‌می‌و‌غورولی، په‌یوه‌لوهی‌خونه‌کی‌وم‌چی‌دلمر‌و‌رانگی
پکنی‌خیلیدله، تقیب‌دی‌دوره‌ه‌ی‌ه‌لوهی‌۹۰‌به‌یو‌ه‌ی‌ه‌ه‌ه‌بیندن
دومنه سخت درد کاوه چی هیچ می طاقت نشواه کولی ای او نه یپ زما
بند برداشت کولی شوا

مخ ته می نظر وکی چی دوه لواع سکر چی توری کخوری یی به
سرنوغستی دی، دشپانه غوندی دوه لوای دانگونه یی په لاسونو کی
دی او زما طرفه ته دکوزار به انتظار ولپ دی او چپه او راسته طرفه تیه می
دوه نور ددیوانو غوندی تورجوشی عسکر چه پی به حده لوا یپند او په
غوندو سیخلی و، لوپی بای توری شودی یی لکه دغتو اوینانو تیار لکه
دکلونو دیوان ولپ، او تومانچی یی په لاسونو کی وی او زما سرته پی
نبیلو وی، اووه دورو عسکرو بیا شل دی یپ تیولک په سر رانبولی او
تولو په یوو لو اواز دری شیان پنست.

چیری دی اسامة؟

Where is osama

او چیری دی ملا محمود عمر؟

Where is mulla omor

او تا دینیوآرك او واشگنن په پیپنو کی خه وکل؟

what did you do in Newyork and Washngton

او زه ددوری په مابین کی بریند پروت ومه، خه عدل او انصاف دی،
خو خومره چی دوی چیغی او ناری راباندی ونلی می دخواه طاقت نه
دیرلود او نه می خوله بنورولایی شوه خکه غابیوته او زامی می یخی وی
او زبه می په تالوری باری تینگه نستی وی، خو باری په می دا درک کولی
شو چی اوس وخت دهولو او د رژلو دی، میکولو ته می دهرب پهره کوله،
له دهرب سخته عذابه او له تحقیقی سلوكه، الله رح، دی په په نافمرانی
کی نه شميری، کله چی دوی پوه شول، چی خبری نشی کولی او د خواب
طاقت نلری، خو شریبی یی پریپنست او بیابی پوه شته اسماوی رنه.
دریشی راوائغوستله، چچ ن سره یوته تکه وی و او دوو عسکرو کش کم او یه یوته نیزدیلی خرابه کی یی و یوگرخولم، چچ دیبه یخه و او بیی له دیگو چامو بل خه نه و دویم خل ییا بیهوبنیه شوی و او کله چچ می سترگی و یوگرولی یه یوته برستنه کی پیچچی وم لته مرا، سر او بینی می تول به دخه برستن کی پیت و خانه می له حرکت ورک، لاس او بینی می تینگ تلی و او به تکلیف می سر تر برستن و وسط، شاوخوها می سترگی و یوگرولی یوخاری کچنی نیزدیلی کوته وه، دروازه یی به نه دروله او امریکاپی عسکره په دروازه کی ناسته وه، عسکره امریکاپی بخه و واردو راگله، په نامه لهجه یی وویل. چنگه یی او خه نه ضرورت لذی، دالومری خل و، چچ ماه له امریکاپی عسکرو انسانی دوله برغ وارید، بیا هم می دخواه توانه نه درول، خو دی یخه. بیا هم خبره تکار کر ظه په انجیری یو هری؟ او بیا هم ما یسه شواي خوخلولی او عسکره بیرته دروازه نه واره او بیرخه په چوکی کنبیبسنتله، تر بهره جه ای فکر کاو که چچ دا به گواتناماو جیزره وی، او اوس به زه هلتنه یم او دا می یقین و خو کله چچ می دخوینی دیوالوته نظر وک ظه دیبر زاره او به پیشه دیبالانی بیاد کاریو پر بی لیکلی و او دیداگارو سره تاربخونه هم لیکل شوی، بیرته می دا یقین شو، چچ دا گواتناماو نه. بیلکه افغانستان دی خو بیا هم هن به پوهیدم چچ په افغانستان کی کم خای دی، مازیکی وو، دیبولی ورخی لموخونه می به نس خوخلی و او تر اسه زما به اند یوه ورخ او بیرخه تیره شوی، دودی یا اوبه می نه دی چکلی او بیهوبنیه خولا خوب رابرده کری وو، تولو هدیکو می دیبر سخت درد کاوه، سر او وری می عسکرو په وهلو کی رامات کری و او بدن مخ می په وینو لولی وو او به دیبر حیرت کی وم. چچ نوره به خه کیپی او دابه می دیبر ویل یا ایله له راخه راضی شی، چه
نور ورونه په خپل حفاظت کي وساته او بل هیغ مسلمان زموږ په رنګ ده. امتحان کي مه واقع کوي، خاصتاً علماء کرام او نور مغز ورونه خکه ددويي بي عزتی دتوله مسلمانانو بی عزتی ده. اي ره بیله دافغانستان دمظلوم ولس په حال ورحمه او خپل ددین حفاظت دخلی دنصرت په نازولو سره وکرته او داسي الاظف به مي دهري سختي به خاي خولی ته راتله. الله (ج) دي قبول کړي.

مابنام شو تيياره خپره شو، دبرقی ماشین رغ مي ترغوره شو او یو گروب دخرابی دروازي له مخ سره رونسانه شو، خونه پي رونبانه کړه.

زمه مي له ونیورده او موظفي عسكري ته مي به تیم اوژ وویل.

(کی په ونی؟) (what do you need)

(عیبی کوم راسره گولی شی؟ او هغی په چواب)

(کی په ونی؟) (what do you need)

خه ضرورت لري؟ ما دلامانه د اکلیو اجازه وغوښتنه او اجازه پي راته راکه، لاسو مي حركت ورکه.

په تولی لاسو مي تیموم وواهه او په ناسنتو مي لامانه ته شروع وکره.

ما لاموښ نه وو سرته رسولی چي دوه نفره خونه ته رانئول او دخونی په کونچ کي کښیناستل ما لاموښ ادا کړېده ویریلم چي اوسم.

می له لامانه خشکه کش نه کړي، خو بيا هم خدای جرهم وکر
یه بگرام

کی دنیشکی مرحله

له لمانخه وروسته می‌مّخ دوی او او او، یونفری په عسکری او بل په
ملکی جامه کی ناست دی، راشه وی ویل چی خنگه، یی؟ خویه فارسی
زمه سره، چی هغه نفر، چی په ملکی جامه کی وده فارسی زنی و او زنی او
لهجه په ایرانی لتهجت ته ورتنه وه. نیمه پیره په دلیده، پیتیه ونه او غنم
رنگه سری و، دغه سری اصلاً امریکایی و، خوه په ایران کی لوه شوی
پی نوم و او، هغه په تور غته سری امریکایی

ضرویید (Freed) غونئی به‌ناگاریده، ولله اعلیم

پی دی دوو نفور راخه ویوئنتل صحت دی خنگه دی؟ پیدی دی
خوزلی ده؟ پیخ خویه دی نه وی شوی؟ ما به وی ویل الحمدلله او بس نه
می د واقعات سکایت کاو او نه می خه گوئنتل، دبندن اومخ وینی می
دی لیدلی وروسته یی پهونسینی شروع کری چی دهیری پهبتیمی یی په
اسمیه او ملا محمد عمر منترکری وی، خرگنچه چیز دهغویه لی مرگ
او زنون خشه خبر نه و م، تباعا جوابونه منفی و، دی منفی جوابونو
دی دووی دمختنی رنگونه بدل گرل او له اثارو خشه یی غصه او قهر
معلومیه او خبری به پی وار به وار سختولی او تهیدیونه یی و ورئودی
کیل، خو زما سره پیا هغه خواب و، او بس شیر ورخی تیری شوی. م
پیدی نه ده خوزلی، خشه چی عسکری ساتال شوی دکلونو وروسته خوابه
خومی یو زره ته نه کیده اوبل په دی هم نه پوهیدم چی حلال به وی او که
نه، دشپور ورخو وروسته می نیمه افغانی دویی دمحقه له لاری پیدا
کری، دیو گیلاس چای سره، او بیا وروسته به پیهر خوه یو ه
افغانی دولتی راکوله، قربت برای میاشپری پوری به همدغه خرایه کی و م موظف عسکروته امر شوی وو، چی خوبی نه میری پری نه پدی تقریباً تر شلو ورخ پوری همدآ حالت و، لاسونه او پنئی می تینگ
تولی و، نه د یوهی په وخت او نه دبی ضرورت لپاره خلاصیدل، همدغه دوو محققین به هره ورخ راتل، او پونتیسی به یی راشخه
کولی، دبی خویی، لی دیوام درلو، یواخی وم، نه می خوک لیدل او نه
می خه اوردل تر شلو شهو او ورخ ورسته می یو ورکی قرانکریم
و موند، چی هغه ایرانی زبی محقق راته راور.

له هغه سره مصرف خو، نو بیا هم د یی خنی وی و او کله خو به مو
توس هم پرخان نشواه بری آری وی، چی لاکسونه می تینگ ترلی و
ییوه ورخ سهار وختی، تقریباً دکال ۲۰۰۲ دجنوری ۲۵ ییبه
وreshمه سهر و، او داتو نیا نهو جو وخت و، چی ناخایه ییول بندي زما
دغه کوته ته راونستل شو، بل راونستل سو تقریباً شیره کسه راغل او
تول مضبوط ترلی و او په سرو بی توري بریکانژی خولینویا، یو
یواخی په یی دیه سترنگی درنکولا له سپروی معلومیتی، دخوینی په
کنچوی کی سره کنبیندول شو او یو دوه عربی زبی محققین هم ورسره
راغل او په عربی زبی بری تولوته و ویل، یام خبری ونکری، دراوایی ته یی
یوه لوهی تخته کنبیندوله او دوه عسکر مسلح دنه په کوته کی د تخختی
شاهنه کنبینسال، یو ساعت چویتیاو، خو دا چویتیا دخیرو په کولو
سره ماته شوه، خبری شروع شوی او دیوی او بل پونتینه وشهو، زه ییا هم
چوب وهم، خو عسکرو په چی خوندره ویل چی خبری مه کوی، یومره خبری
زباتنه او عسکرو هم په لوه اواز خه نه ویل، بالاخره هغه عربی زبی
محقق راغل کویش پی، چی خلک غلی کری، خو ونه شول، ما نه هم
یو عرب ورور ویل ته ضعیف نه یی پی ؟ ما ورته وبل بی، بیا دغو شهرو
وروثي تولو خيري راسره وكيور وورثى، رانته معرفي كرأل أو ما ته يي
تسيئ راكلوه، أم قعي كي دغه شيرير نفره وه سالم سقر، سلمان
ديمن، شيخ فيش دكويت. ثمير دالجزائر، طارق شيخ أصلا دالجزائر و
خو دانغلستان تابعينت يي درلود. محمد قاسم (حلمي) دافغانستوان و
خبري خكه شروع شوي، كي مونه هم دلته له چا غخه غللاه چي دول پي
کرأل شوي وو أر دویه نه غوشنتل چي يه مونر خوه خير شي أو مورپ چي
ورتيها سره خبري خكه كولي يمي مونر. پوهيدلو يمي دوري اوسي غخ شني
ويلای، مونر يه گري. پوهيدلو كوله، يمي كي مورپ پيسي درواژه بندده
ده؟ ولي مورپ تيول په يوه خرایه كي يو؟ يه جواب كي يه هغوي ويل: يمي
دلته يسيحي بدخ خرایه كه تاسي وويتي ورثني مو نو غخه مو دلته پي
ساتلبي ياست يمي هغه مو ونن ويني، خو مونر. پوهيدلو يمي دروج وایبي
او خبره بلده ده.
تربمازيره پوري هم دلته وو، بيرته يي شيرپ واره نفر بوتلل او زه
یواليغ پاته شوم، خو دغه ورخ ما ته تر نوروتولو هغو ورخو دخوشحالي
ورخ وه، يمي زه پيكي نپوي شوي ونم
شيھ تياره شوه، چي سابا بيا هم هغه شيرپ. نفر ناروستل شول، زه پر
خوشحاله شوم، بنه راغلاست مي ورته ووايه او بوروسته مي خيني
پوهيدلو كرم، يمي تياره ورخ پينبینه و؟ غخه دغه ورثى كرأل ونرودو ندبانوه
سهر يو خاي زوند كانوه، هغوي رايتا وویل: يمي تياره ورخ د سره صليبي
استازي راغليو، خشننده يي تيولو يمي مورپو أتاسي يي له هغوي غخه
پي كي يو أر نيا هغه شيرپ رايه، خو أمريكاني نه غواري يمي دسره
صلبي استازي زموري سره وويني أو زموري. په دغه کوتا یاکونه كي
ستملي غرنه مه دادي نور نه مورپ. نه پوهيدلو يمي ولي يمي مورپ دسره
صلبي له كميتی غخه پي ساتلدو. تر مازديگره مو نه مجلس سره وكي
په همدی دورو ورخ وی کی دویی کافی راکوله شوه، دا لومیری ورخ و هچ دنیویلو وروسته زه په نس موشوم او خبري می هم و کری او حلبیمی صاحب می هم په دغه ورخ و ویژنده، هغه وخت هی خیل مخ په راته شکاره کی، مازدیگر شو پیرته پی نفر خیلی براییو ته بوتله، زه او خیل خراب دیوابلیه پاتی شیلو، دخرابی دروازه هم بادته مخامخ وی، دیخ زور پری رسهد، دخویی په منش کی به ییخ باد لغیده، په دیوابلیه په بی بنه انعکاس کاوه.

دوی ورخ وی روسته تی لاندی منزه بلی خوئی ته بوتلی او هله حلبیمی صاحب او سالم سقره و، موی خبري سره کولی، دسالم ورو قصه می تر اوسمه په غوړی کی ده، چی داونیکو په دوکو سترگو به په راته کوله، ویل دویل یوه کوچنی. لور می و چی تازه پر خبرو راغلی وی، دکندهار په نیپار کی مونی دنیا خای نه درلود، کله یو خای او کله بل خای به له بمبار خچه تنبسطدلی، یو سهار وختی دبسر سخت یيخ و، او دی مشاهمی به په زرا یوه ویل (ابی نری)، يعني پلاره یخ دی، او ما هیهش شنول کولی او دی مشاهمی به بیا هم دغه تکراوله ما او مور به پی سم ورسوه ژرل، ده ویل میرمنه می نیبرازه وی، دانتقال په وخت کی به ده په تکليف وی، نبار نه وو نیبول شوی ما خیل پیچیان چمنه و رسول، زما نبخی او نوری عربي ببخی راسره وی، کله چی تر افغانستان وتلی نو د افغانستان خاره په په پلوونو پوری توله، ما خیلی پوستنه او کری، چی پر دی خه کوی؟ هغوی ویل پیا به مور افغانستان ووینی او که نه. د افغانستان مقدسه خواره دجهاد خاوه ده او دلله ج، ددین دنافذیدو پوینی پاتی خای دی، خو دی دهغو پیچیانو په احوال ناخبره و، چی پاکستان به ورسوه ش خه کری وی. دری ورخی مونی دری واره سره پو خای وو، په اخره ورخ یوه بل خای ته انتقال شیلو، شیه شوه حلبیمی صاحب پی تحقیق ته
بوت، دماخوتن لمونخ موسکر، وروسته عسكر راغلر ویل پی چی
تاسو لاندی بیابو، يعني زه او سالم چی کله لاندی بوتله شولو نور ورونه
موهم ولبدل چی لاسونه اویینی پی تینگ ورتل دانتقال غوندی
بنکاربدل
قرب شل بندیان کسی مین شوی دی، لاسونه او بینی پی شی کلکی
تری وی توری لوگنی کسی مینی پی به سرونو وراغوندی، چی دا
علامه دانتقال وی، چی چیرته به پی انتقالی ویل الله اعلم.
کندهارت که انتقال

په پیپر تلوار سره عسکرو لاسونه او پنین نوره محکم راوتیل او په سریپی هغه توره کجوره راواغوستله او پر زنگنیپ کبینئنولم‌زما سرBY دبل بندی پرشاه. تکیه کی او هم دارنگه یی زما شاه ته بل بندی کبینئنآو او سریپی زما پر اوربو راتکیه کی. تر یوه ساعته هم داسی کش مکش شروع او، او وروسته یی یو بو ولارنیلو او یو دبل ترشاه ته یی قطرار دردول او یه بوه نري تینگه لیلونی رسی. یی مینی سره راوایلی. لکه اوونبان سره قطرار یی کرو، عسکرو به رسی یو طرف بل طرفته کشوله. چی دهر خل کشولو بو وخت کی به دتیلو بنديانو چیغي ترغویرو کیدلی، خوکه چی دیر سخت به خوپیدل او لیلونی رسی. به موز بر بازوقانو نوره چسپینده. خوپر و پره حده قضاً کیدله، ترغوم وخور وی، ددغه قطرار په ورویو کی دنافع په نامه یو سودانی عرب و، چی په دواراو پنبو زخمی و، دبیري سختی چیغي به یی وهلی او سخت یه عذاب و، نو عسکرو ددی پر خای چی کمک راسره و چری ناری او چیغي به یی رابندی وهلی چی چب او رغه مه لری، خو بیا هم له دبیر سختی دبر فریادونه اوربدل کیدل ، یوه وورو چی امین الله نومیده دتویبو اوسبدونکی و، او فعال چپ چمن کی اوسيدي هم په دغه قطرار کی و، چی بیا یی په کندهار کی راته ووریل چی ما په دغه وخت کی یقین کاوه، چی اوس مو دحلایدیو خای ته بیایی او حاللیو مو، خاصتاً په هغه وخت کی چی پر عرب ووری چی زخمی و، له دبیري سختی شهخ به یی زگیروی کاوه، او خرخار یی شروع کی، امین الله وور وبل چی زما یقین شو چی هغه یی حالل کر او اوس زموی نویت دی، نو له خان سره می
کندهارتی انتقال

دگواننامه اخور

دشهدات کلیمی شروع کری. او ما هم دیپر و ورتو نوازونه اوریدل چی
به زوره زوره بی کلیمی ویلی اوچا دقرانکری دنسلی ایتونه ویل
هم دلت او خریش شروع وو، به شاره خمکه کی بی روان کری وو، کله
کله به پی دیپوکی گزاردندو، تر خو بوه اواز ته نزدی کیدو چی دغتی
الوتوکی اواز و، ورو ورو هغه خای ته ورسیدو، دالوتوکی لورو اوژونو
دورونو چیغی او ناری زما غوپو ته بری نبودی.

الوتوکی ته نزدی بيو بله سره وغورخول شو، لکه دلوی کور
دبریدو په وخت کی ترلی غویی او بیا ییوپی. الوتوکی ته خیزول کیدلو.
دنه په الوتوکی کی کنبیسنا شوو، او دالوتوکی په تخت بوری تینگ وتر
شولو، پر ورونوپو پی چی راوتلی او دخست لخوایی هم پتی. وترلی
الوتوکی پرواز وکر، او دلیل وخت وروسته بیا هم دعذاب شکایتونه پورته
شوئی. دلگته په سخت گزارونو سره به خواییدل، خو بیا هم مزل لنردو،
او وروسته ترو به ساشعه تقریبا الوتوکی کینشته شووه، خو دکاسبته کیدلول په
وخت کی په هوسا او ارام شولو، خلکو مخ ته زور کاویه، نو ملاه له درد
نه له خلاصیدلیه تقریباً دکال 2002 دفاتری 8 یا 9 و الوتوکی کینشته
شوه، بیا ییوپو. کینشته کولو ترخو ماته نویت وارسید، عسکرو
کشولو او دکشولو په حال کی به پی په لغتو او سوکانو په نس، تشی او
ورتو و هلم، بیایی بی خاخی به ختو کی په مخی وغورخولم او دا هم هغه
خای و. چی نور ورونه هم پکنی غورخول شرو وی، دیر سخت یخ و
ختی دبری بیحی وی او تر یویفورم پی بیخی اوچیه احساسیدلیه
عسکرو به سربیزه خیله لووه زاباندي کوله، کله به سربیره راباندی
کنبیسناستل، کله به پی په لغتو و هلم او کله به پی تورکاری لگولی،
دکچنی لنستو او لرگیو په گذارنون بالا؛ خو نه خبره داوه، چی توری
خلطی موه په سری پاتی وی چی هم پی مخ له ختو راته ساته او هم پی دنفس
تنگی په ساه مخ او سر تو راته ساتی، تن دیبته دمغی حالت دوام یاری. بی یو نفری بی ولی اولو ترخو ماته نوت راوسید، دوو عسکرو به دیب وخشی دول راحمله کره او له ختویي پورته کرم او به تراپه یي خغلولم او یي شیئ تشي کي به یي به عسکري لیوی بوتو او سوکانو وهم او بیا به یي پرمخی یه خمکه په دیب قوت وغورخولم، ترخویی پر یوه تخته پرمخی وغورخولم او خلور یونکه عسکره سرپاره راباندي کنبنیستل، یو لیوی رمبایری او ناری بی راباندي وهیلی چی ون بنوري. کالی یي به چی او چاگوگانو راباندي خییری کرل. دومره به یي په سر او په پانداز زور کاوه چی تر دیبهر حده مور فکر کاوه چی خلالیو به مو، زه هم یپ دغه حالت کي شکمن شوم چی اوسم مو حلول ننگی، نو یقینی خبره خو داوه چی مور تر زوند په خلالیوسو خو چنده خوشحالیلدلو او داسی توهینونکی افعاله هیغ بشر نشواي برداشت کولی.

پیرته یي پریلله له تخته شخه پورته کرم لوریی ودرولم، خو له دپره وهمه او سختیو مي یخ هیغ شو اوگرمی خولیی مي په بد راماتی شوي او دومره یي زيات ومونلم اوویی مرویلم چي شرمن به میبیم دومره نه ومروری.

تحقیق شروع شو دکامرو کر پي مي هم ترغیرو کیده او راا یي هم دخلطی تر باریگو چولو سترگی پرینیولی، عکاسی او تحقیق له پرینیو انسانان شخه، خو دامرکیایان لیاره یوه میله او تماشا وه، یو دم یي خلطه له سره راصخه لهري کره، ومی لیدل چي بینديا ورونه هم ولر دی، خوک یي پرختی گوزارکیدي، بر چا کالي شلوي او په چایی اغوندي دوارخطاتی بیه فضاوه و چی زونه سره چوی، دومره توهین چي زما زه یي تغییرولی نشی، شخی او نر ولر دی تماشا کوي، لویه غته خیمه وه.
كنهارته انتقال

او داکتران هم پکبی موجود و چی بیایی طبی معاینه کوله، تحقیق
عکاسی او معاینه خلاصه شوله بیرته پی دریشی راواغوسته توره.
کخوره پی رابر سر که او په کشول او خغلول پی یو خای ته بوتلی.
پرمخی پی وغور خولم لاسونه او پهنی پی راخلاص کرل او کخوره پی له
سره را خشه و کنبله، عسکر می په سراو پنبو ناست و، لره شبهه پی
همداسی پرینولم او یو دقتیه وروسته پی برغ راباندی وکر، چی ولار
شه، پورته شوم، خان می دخارو او ختو خشه و خندیه شاه و خوا می
ستگرگی ورغولی، یوه لویه خیمه وه، په تختو سره پی خلور طرفه
دیوالونه جور شوی و او خلور سره طرفونه پی له مختکی خشه تقربا یو
متر پورته و، مستطیل غوندی جور شوی وه او یابا یا دوه متری کی
تقریباً دزخو او اغزو لریکیو سمنانو په واسطه بنده او محاصره شوي
وه، په یوه مه خیمه کی چی تخت پی یه غتی تختو جور شوی و او له
پاسه پی لولی تریال و، تقریباً دشلو نفرو دمیشته کیدو ظرفیت پی
درلود، چی به می سترگی ومیلی دویری هم دا دول خیمی می ولیدی
او دنورو بندیانو ورونو خشه دکی وی، موظف عسکر راته په اشاره هغه
سامان ونبو و، چی دهر نفر لیاره مختکی دنه په تریال کی اینسوندل شوی
و، یوه پتیاو او یه هغه کی دوه نازک توسان، یوه زیرپیراها نی، یوه جوی
جرایی، او بوتونه او یوه دسر برئنکو لا (خولی)،وه زیرپیراپنی می
واگوستل، جرایی می په پنبو کری، برئنکولا (خولی) می پر سر که او په
دواره توسانو کی می خان وپیچه او له دبری یخنی خشه می بیخی
طاقت نه کیده، هغه نور ورونه چی تر می وروسته پاتی و یه همدهی شکل
تردی خایه راورسیدل، تقریباً سهار نه به یو ساعت پاتی و، او ملا
محمد صادق اخند هم دغی خیمه نه راوستل شو، هغه د اورزگان ولایت
دبلاغ دکلی اوسیدونکیو، چی هغه وخت پی په چمن کی کور و، او په
افغانستان کی د شوروی دیبرغل په وخت کی دجهد دصدقیه جبهی
پخوانی قوماندان و، چی زمورب امیر و، ما کالی ورته برابر کیل. دی
سختی یخنی نیولي و، چی دکالیو دبلولو په وخت کی پی ماته وویل
ماته مه گوره، حقیقت دا و، چی ما ده ته نه کتل او کومک می ورسره
کاوه، دده دا قصه می هم ۱۸۳۹ ده، کله چی ملا محمد صادق اخند شا
و خوا وکتل خلل پی په خیمو کی ویده و لیدل چی خانونه پی په توسانو
کی پیچلی وو، گومان پی وکر چی دا خلل به مرن پراته وی، ما ته پی په
تحیر سره وویل: خومره مرنی پراته دی ما ورته وویل: نه ویده دی خو یو
گری وروسته په هره خیمه کی اذان شروع شو بهبخی لیکه په بنار کی چی
سربی وی هر طرفته د اذانونو رغ و، حاجی ملاصاحب ناخایه په لور اواز
وویل: شکر الحمدله د اسلام کلی ته راغلی یو، او درب خوشحاله شو خو
امین ابتد وور بریا ویل: خداونه کشکی مره واي داخد و حشي حاله و،
هیغ دهیرولو نده دی او نه دانسانانیه شیرب دی، خو ماه ورته ویل: چی
الله مه دی تردو له بدل ترو وساتی.
په پښتونی کې د تحقیق مراحله

سهار شو لیموند موک او گوښتت مو چی سو گی دمه چکر، خو دمی ته پیر نه بندل شول او د تحقیق مراحله شروع شوه، لومروی عرب ورونه تحقیق ته بیوتیل شو، که خه هم که په دغه ورخ تحقیق ته بو ته تلل شوم، خو دنورو وری ته بیبولوکی مو په پیری سوتوژی درلودی، تحقیق ته په پیر سخت او تحقیق امیزه وه، ویا که لهی په چی ناری کې خی خی پای ته ولی شي، د خیمی تول وری ته پای ته ولی او نور عسکر به دیابی لخوا دسمی چاردار شا ته مسلح ودردیل او دیپیکو خولی به په دنگیانو طرفه نیولی وی او بندیان مکلف وچی پرژنگنیونو ودږیپ او لاسونه شاته ونیسی، او هغه پرچین تحقیق ته بیبول کیدل مکلف و، چی په مناسب خان په خنبو او خاور کې وغوږي، لاسونه په ملا سربره ترول ته اماده کې، او پینی به پی جفتی نیولی وی، عسکرو به دروازه خلاصوله، به په دیپ تلوار به داخچیدل دسری پسر او پښو به کښناستل او لاسونه به پی شا ته ورتی، پینی به پی ورته ترولی، توره لوهیته خلله به پی په سر وزاغیتلی او بیا به پی ويسته او دروازه به پی تره، وروسته به هغه نورو بندیانو به اجازه ورکول کیده چی خپلونو ته ورشی، همدايی به شهاب او ورخ کیدل، شبی او ورخی به سری ارام نشوای کولی، په تیره چی به هغه نری وچکی بی حیا بنیه وچی دیپریزو او اوازیپ درلودی او وری سختی چغی که پی وهی، تحقیق ته په بیبولوکی یوه بله لوبه ستونهدا و چی پیبر وروه متعصبه عسکرو به چلک په تکليف کشول.
لامونه به یی شاته کشوله اوسر به یی محفظه ته گنیی کنیی، زور به یی پیر کاو به مرکم به یی کشاوه او دسیوپ یه غبا به یی بدرگه کاو به خلله خو زما دزنگنو غونیی یه خمکه تللی او هسه تینگ پتلون به دمخکی دکشولو په وخت کی سوری سوری شو، او کله به یی سرنه له دیوالو او دراوزو سره راجنگول، په داسی وخت کی چی مور به هیخ نه لیدل، سترگی به موتینگی ترلی وی او خانونه مو هم ددوي په اختبار کی وو، سهار شو دسره صلیب مامورین راغل او غونیتل پی چی مره رابره وکری او د احواز معلومات راشخه وکری او په عین حال کی پی غونیتل زمور بیوگرافی یابیینه له گن سره راجستر کری، سپینی فورمی یی راکری چی کورنوشه خطنو وونیکو، دسره صلیب یوه مامور دسامیخ خاردار هغه بل طرفته رابره ودیردیه، او دنیولو او وروسته دسلوک پونتینی یی راشخه کولی، خو مورتر پیر شک کاو چی دا به هم دامیریکایانو یوه استخباراتی خانگه وی، پیر به موزره نشواو ورته تشولی او خبری به مو په پیر اختیاط وزسره کولی، لکه تقیبیاً دمحقینو سره، خو بیا هم خبری ساده او بی سامه وی، دخطونو لپل او رارسیدل به مو دخان لیاره غنيمت بانه، تر پیر حده خو به مور دسره صلیب تاوسی احساسوله او دبی خوا مو دامیریکایانو له غروم او تکبره پیسیدلی پالیسی دقاتون له چوکاته پیره پویرلله، خو بیا هم سره صلیب دخطونو ورل او راورل دستیالو ور دی، چی موری بی حداقل دخلی کورنو له احوال شنه خرولو، سره صلیب دخل راجستر ددهیت کارثنو راثنه راکری او دنورو شیانو وعدي به یی گولی چی دامیریکایی مقاماتو سره به خبره وکری، لکه کتابونه، دوا، پرکی، اووه او نوری دزرود اسنادیاوی، خو تر خو چی زه په کندهار کی و په اخرکی خو دقصو کتابونه، دشترنچ تختی او په درومیاشتوکی پو خلی
به کندها کی تحقیق مرحله

بی عزت بی حرمت‌ه بربنگ غسل و لیل‌دن سو، یو نور خه پرمخت نه ولیل‌دن سو، موربرد مدهبی کتابو، داواده سا اربارو، دبشار احترام‌یونت. خو کله هم زمرد دغه ارمان طسره‌نه شو، دگل ۲۰۰۲ دفبرویی له ۱۰ خه‌ی بیا د جولایی لرمعی پوری په کندیار کی وی. مخ نه دی پربولی او نه مو لاسونه پربولی دی. یواخی دخبلو اوه راکولی. خو قلی کله مو مخ‌یا لاس په غلاسره پربولل نو سخته سزا به راکول کیده. خو دسزا له ویری مو نشوار کولی کی‌مخ. یا لاس پربولی‌نخو.

یو خلی بی او او نفره سرره ترلو یو بل خای ته یی پربولو قی‌تقریباً خوش متره بی‌ه له دغه خایه مسافره درلوده، ییبایی بربنگ کرو نه پردیه و او نه حجیب او نه لبه توطه‌و و‌چی اقلاً عورت غلیظه ورباندی پت‌کرو، دوی، امریکایی عسکری‌تر او بنخی‌شوا خواته راته‌ویلو، او یو سطل اوبه، یوه چکی صابوی یی له اوبو سره اینسی، و، چی خان ورباندی پربولی‌نخو، مور‌لی توهیونوکی غسل خه‌ی دده نشواری کولی. مجبره وو چی خان یو دبیله بی‌مخ کی پربولی‌نخو، ما پر ورونو ثغ وکرو، ورونو صبر به کرو، مور‌ی‌ملکف‌نه نیو، خو لطفاً خبلی سترگی‌پیا پنی کی او ییابی خیل مخ‌نه متمرکزی کی‌ری دا هم‌بی ایب‌غزل ور، چی‌یو خلی‌مو د کندیار، په هوایی‌میدان کی وکی، نور مو نه غسل کی‌ری او نه مو مخ او لاس پربولی‌دی.

دویمه ورخ تحقیق‌نه بوتلل‌شوم، پوبنستی شروع‌شوه اوه په کندیار کی داد تحقیق‌نو، دومبه‌مرحله‌وه، تحقیق‌نه عارضی کوتورو کی کیده‌چی ترپاکله‌نه بی پرسر پراته و، خو د تحقیق‌نه طریقه تغییر شوه اوب‌مخه‌یپی‌ه ملدی‌خوا‌نه‌متوج‌مشه شوه بی بوک‌ری‌افی ولبک‌شوه، پوبنستی‌شروع‌شوه، لهجه نرمه‌وه کوم‌تهدید‌نه و، اود‌تیری ورخی‌سره‌یی‌خبری‌نه‌مقاپسه
کیدلی او د تحقیق دمیز شاته محقق او ددرواسی سره تدی ترجمان او
ددرواسی په ورکی مسلح عسكر ولی او
د ملا محمد عمر او اسمه دیبوگرافی او پیژندلیوبنتی پی کولی او
دمیز پر سری په سور رنگه کاغذونو لیکلی، خو زه پوه نشوم چی سرو
کاغذونو به خه معنی درلوده، معمولاً د تحقیق خبري په دریو قسمو
کاغذونو لیکل کیدی، لومره خل سور، خو وقت ورسته زیپ، او یه
کی سپین و، دووه ساعته تحقیق روان و بیپه محققین ووته او زه
پی پریندلم، موظف عسكر راغل او توره کخره پی په سر
راواغوستله او بیپه پی په بوه تکلیف هغه خاي ته ورسولم چی زمو
داوی سید او نصیب پیک پانی او وو، خو ورته هم دغسی حالت دوام درلود،
او یه هدایت او توهینونکی دول سره به پی بیولو او راوستلو
دکنهار محجس نسبتاً اسان و او، شرائط پی دیر سخت هنه و، مثلاً
په هره خیمه کی دشل نفر ندیشت کیدلی نظریت و، خو له لسونه تر
شلو کسان په کنبی اوپسدنل او دری نفره په خاي سره کینبنستلای
شوای او خبري به مو سره کولای شوای، خو که به تردری نفره زيات
کینبنستلنو نه په پی سزا راکلته، لموننخ به مو په جماعت سره کولی
شوای او تر خیمی پلیر په درو نفر ندی وله شوای او استرگی به مو
نسبتاً ازادی وی، دزمی موسم و، به دغه وقت کی به لمر ته هم
کینبنستلی شوای، خو نور انساني عفت تر پنولاندی وو، په هره شهپه
کی به دشپی په نیماتی کی تلاشی راتله او لکه چا په چی وې ې داسی
شکل به راخغاستل او په ېپر ونستې دول او تراته سره او ېپر لوبی
لوبی رمبی په پی ولهی، چا به غیبل، چا به غربی کاو، او چا به
انکولوی او غرومبی کاوه اوچابه دختره غونئی هرهراکاو، او تول
بندبان چی تقیبیاً تر پری او سره پوری پی شمبر رسیده له خوبه
ایست، تول ورونه‌ی به‌یی پرخی گورخول او بیا به‌یی یو یو پورته‌کاوه
او تلاشی کاوه به‌یی، دخیمی بل طرف‌ت ایی گورخاوه او بیا به‌یی به
زنگیو دراوه، سپی به‌یی غیبول او دخلکو یه سرو او خایو به‌یی یویوینه
کشول، به همداستی پدرنگی به‌یی هره شبه دخوبه لیبولو
یه کندهار کی د دویدي نظام
د دویدي نظام عسكري وجي، یا کشوری وي چي دامريكا حكومت
له دویم جهاني جنگ وروسته دخيلو عسكرو لپاره جويي کري وي،
اکثره به يي ايکسپيار هم وي يعني تر خيل تاکلي وخت به اوينتي وي,
غوښني او ترکري به چي كنيي پخ شوي و. معلومه نه وه چي ذبخه شوي
به وي که نه په خپکي. به وژل شوي و، او کله کله خو به دخنر خوښي
هیم پکښی راتلی چي دیرو ورونو به په ناخرتنیا سره خورلي هم وي، خكه
چي تول ورونو خو په نوشتنه نه پوهيدل خاصتاي چي انگريزي زه، داهغه
خوراکونه دي چي له زنت دير و خت وراسته، بوي نالک، خوراکونه دي
زډوره درسم، رواج او عنعنوي، دود خله دير لري دي او پوئاخي يي
عسكري په جنگي حالاتو کي چي دنورو غذايې موادو رسدنه كېږي
دمجورویه له کيله خوري، خو داسې شي خوړل دسحی لحاظه دانسان
ویجوهه تو ضرر رسيو خو مجبوریت و، بيا ديجون په مياشته چي دغه
عسكري وجي په نورو وجو تبديل شوي چي پری ليکلي بهو خلالي او
کوشر، (Kosher، کوشر ديهودانو ذبحه ده چي اکثره مسلمانان چي
خوري، او خلالي خو عيني دمسلمانانو ذبحه ده. كيفيت په يوه و، او
تاريخ چي ېم برابر و، نوري شه ميروي او شهريني ېم ورسره مل وي،
ددي ېب ویجومېي دويې، هم ورسره زيانه شوه چي وروسته به ېي
کافی مېرولو.

dویدي دویشلو طريقه داوه چي کله به دویدي، وخت راو سيد
دوچو کارتنو نه به په دهري خيمي مخی، نه اينسول، وروسته به پي
نفر صرف درول او ددرؤي ترسورو به په په بوتل اوبه او پو خوراک
وركوه. ك diplomacy أو ثبي الجزائرية به دكار و فر فر. رو نيم ساعت كي به موقدوه خوله. كاذونوه أو خليطي به مو بيرته مسترد كولي. كي به كله يو وورر به نيم ساعت ينعي 30 دقيقوه كي ووريه نه وخرول بيا به سرا وركلوه.

دوه سطلونه بي يو شلو نفرو راكول ينوه دجاجته يه وخت كي به ورتلو. بره به يو نزي خادر و. ين ذعسدرك طرف ته بي بره به درلوديه أو يو تشنان كاغذ به بي دورهي يه شلو نفرو راكوه. سطلونه به دورهي دري خله دينيدانوه يه لاسو هلتقه يه بيلرانو كي تشيدل كوم ين ددغه ابرازوه لماره استخدم شوي و. يي بنديانوكي ئبر ووريه وه ين مريضان أو زخمينان به ين باكتر أو دواته يي هرگي ضرورته درلوده دو دوا لماره به ورخ كي دري خله نرسان راتائل ين ينوري ين فيي ين بيشيو كي. دعاجل ضرورته ين وقت معلومنه و. أو تاليئنول كيوضع به ين دبر له حان شره درلوذه. اساسيه دعميني لماره خه نه وه. خو يوئي دضورته معلومله ترومايتي أو دنوريو كوي. لرونكي ترينسكوف كارول كيده، خو هغه ين اصطلاح داكران أو نرساني ددوا ين كيفيه أو تشخيص بره كم يوهيدله. دهر مرض لماره به ين مريضان يه دي مجبوري و. ين يي وبرهي ونخسته اداه طبرية دقاقي. تبي أو زكار لماره. خنكة دا داسيه دواوه ين مجريه يي درلودره توان ين دروديه. هغه جور شي محبس يآ توقيف خاي ين هغه خاي كي واقع و. ين هلهه دلويه باره ورونكو الونکو قرارخاي و. قرارخاي يه تزدي اطراف خامه أو ممتهه خنكةوه. دبرى سختى دوري به بي كولي أو دبر به دغه ين كاوه. خاصيه دباد به وخته كي. طبيعى ين ين كندهار دوري أو باد لي. خو ددغه الونکو تيزي هو به خو جنده كاوه. دبر خله خو به زما ديريوتلو كالي يخى تر.
گرزلاندی شوی چی دخاورو رنگ به بی ورک‌گی و، او کله به بی‌هغه خوایه چی دوی راکول له خاورو را ته ۱۳ کری او کله کله خو به دومره غتی او درنی‌الوکی‌راتی، چی به ره به بی دچا خبره دغو‌وپردری پری کیدلی او له باد سر به بی‌خیمی چیه کیدلی، دشپی به بی له خویه پاخولو اوومیا به مو بوله شبه او ورخ پر سر درد وو، دشپی او ورخی به عسکر خلور طرفه قرخیدل، کله به بی دومره به لور اوای خبری کولی چی خوب موشدو خینی کولی، خو بیا هم خینی عسکر له په انسانی خواخوپی پوهیدل، دیر خلله خو به عسکرو دخربو پرخای بیکنکلخو کول، بی له کوم دلیله او ضرورته او سر بیره پر نورو بینکنکلو به بی به دیر یک بو، کله‌پجر استعملوله (Fuck you)، چی اخلاقاً دیره به اجترامه کله‌ه‌ده او تول بندیان ددغه کلمی په معنی نه پوهیدل، خکه چی دوی به بیه استعملوله، او کله ناکله خو به بی رحم او متتصوب عسکرو دسرینا تریالونه په ورو شگو او دیربو ویشتل، تر خو بندیان له خویه خوند وانخلی، حاضری به شبه او ورخ کی دری خلله وه، چی بیا دوه خلله ته راغله. دمحبس په تولو خیمو کی به بی خلک صف دنیل او بی به پری دنیمپه اخستلو سر هاضری اخستله، مثالاً ۲۰۲۳.

چی زما نمبر - ۰۷ و، دغه نمبرونه به دنومنو بر خای استعملیدل چی زما تر خویشی کیدلو پوری می هم دغه نوم و، دنیمپر تر ذکر کیدلو می دوی عجبیبی اوبه زره پوری واقعی رابه یاد شوی چی ذکر کول بی ارین بولم.
دوی همبستگی قیصی

دا دوی عجیبی قیصی می تراوسه پر زره دی، هغه داچی په هرود خو
ورخو کی به دحاصرتی اخیستلو مسئول بدلیده او دورخی او شیبی به
هم سره جلا وو، یو حاضری اخستونکی عسكر راغی، موی پی تول صف
کرو او دترجمان په واسطه پی راته وویل چی کله چی زه دمحبس په
drowazه کی نیکاره یو نو تاسو به تول سمدستی ولایتبری او دخیمی مخ ته
به دریپروه او سلامی به کوی چی زه دهر صف مخ ته را ورسرپم تاسو به
خاموش دریپروه او کینبتی به خمکی ته گوری. لور به نه گوری او کله چی
welcome) و ماته
به نمبر رابینیی راته گوری به او بیا به شاته خی او دریپروه به، تر خو زه
ورته امر کوم بیا به کینبتینی، او که مو داسی ونکل. یعني زما دغه
خبری مو پر خای نکری، نو بیا زه په قهر کیرم او کله چی زه په قهر شوم
بیا نو سناسو لپاره بل رحم ولالاشته او ستاسو انجام به خراب وی
دحیرت خبره دا نه وو چی دا تیبیت رته عسكر موی په داسی هدایت کی
او دومره د ذلت اراده لره، حیرت په دی کی و، چی یو داسی ذلیل دخو
و داه عسكر چی په امریکا کی یو دزوند د تیرولو لپاره له عسكر
پرته بله دندنه نشواي پیدا کولی، دومره د مسلمانانو د تویه ارزو او
اراده لره، او د بندیانو په اره پی دقانون د نه لزلو په خاطر هر عسكر
غونبتل چی وغواهی هغه وکری او خیل غرو پر خای کی. خو هغه
ایماندارو مسلمانانو کله هم د هغه دغه وهمی ایکل پر خای نکر
دویم هغه نفر و، چی دهبر وخت لپاره پی دغرمی لخوا حاضری
اخصتله، پهرأ سخته گرمی وه دباد گرم موسم وو، دغه پی رحمه ظالم
به چی کله د حاضری اختیاری کله تکل کاو نو به یی نیم ساعت له مخه
بندیان صف کول او تول بندیان به یی یوه خیر صف کیدل، حال داچی
dندیان شمیر نتور سوی ده و، اوم تقیی پت شل شیه. یا زیاتوکی
جله. چلا پراته و، دا ظالم چی رنگ پی یی کتهمت د بیزو غوندی و، دیبر
بدرنگه او زره پی یی زره بیته و، مک یی له د چی حاضری واخلی یو
خلی بی یی تول صفونه کتله، دومره یه تکبر او غرور به روان و، چی یه
خیلی تول ویوه کته دیسی شیوه به ویدی و، دا ایله کته بیی کته بی
میره بیه تکبر حاضری شروش کوله، او که
ده چا خیره په خایی به ولر و، او کله خونه دیبل چا سره په ناحقه خیرو
tر دیره مصرف شاو او ییا به یی پی یی په ده تکبر حاضری شروش کوله، او که
به شیوه ناست وو یا به د خیهی سیوری هنه ولر و، نو به یی دستی سزا
وکوله، که به شه بیش میری و، په داسی طریقه پیا مظوله بندیان هره
ویکه له یوه ساعت تر دددو ساعتو پوری و دغه تاوده له هرش درول ،
اندرج، خودی دده جهنم خای کری، امین. مه ته خکه دلچسپه او په زره
پوری و چی د بیشن دحاوقو ذمه دیاران چی په دینیا کی له زمری خه ییا
تر ملخه پوری، هر حیوان له قانون لری او احترام پی گوی، خو زمونت
لیفاره چی انسانان و گنیه موهم معلومه هنه و، قانون وجود له درولو او
هر بی پلاتره خیلی عسكر به چی دخیل زوند لیفاره پی عسکری اختیار
کری و یه مونت لوبی کولی، یوه ورخ دغه ظالم بدیخته عسكر زمونت
دخیهی چابیره سیمی خداردار چک کاوه او لکه دینکار سیبی هر شیله
به یی په خیره کتل، وی لیلدا چی دنبییی پی یوه ورخ تویت په خیمه کی
وه، چی تقیی پی دیوه نونک په اندازه و، ماته پی وول چی کری کره
ماهمه وروگرو خوله، بیاپای یی خیره ورته کتل ماته پی وول. داده له
کمه خایه راوا پی؟ ما ورته وولی موب خوه له خان سره خه ندی راوا پی او
نه مور دلته خیله راعله یو او نه دباندی وتله یو، دا نسبیی کیدای
دهمین کتاب انگور
دوی هینونکی فیسی

شیله، دیره و خوشه دلته پررنگی، خوشه دا شایه بیدیا ده او هره شکنی
شته، هغه ویل، حتیمًا به یی رانینه او بیا به یی به لوهه چغه ویل، دونه
( don't talk I will fuck you)

تالک ای ویل فلک یو (غوندوی یپ زنگنونو ودرولم، ترخو سعه‌ته پوری یی سزا راکوله، دا ظالم
به چاپره د بندیانو په خیمو تاویده، چی کله به مانه راورسید بنکنخل;
به یی کول اوبدالفاظ به یی استعمالول، زمور سهر دومره توانه نه و,
چی ورته و واوی چی ولی بنکنخل کوی، که مو ورته ویلی وای نو یی مور
ته سزا راکول کیده، خوشه مفرد عسكر ته جواب ورکول جرم او دعسکر
به احترامی وه، خو دوی چی خه کولای هغه یی حق و، دزه سوخت به
می ارام مشی هیشکله، چی می یاد شی دغلام باداهی، زبور خوانان
دیچ پلئس کی و، د مسلمانانو د یی اتفاقی او له اسلامی حدوود دویلتا
او د مسلمانانو داعتماد، او د امیرانو دغلامی په خاطر، چی تردن پی
به دینی او تر حلالاو پی حرام او دسلام تر سپنحی شریعت پی فحشا او
کفیری قوانینو ترچین ورکر، او دخان دعزت لئون پی دخلیمو مؤمنو
مسلمانانو په یی عزتی کی ولیاوه، الیمی ارحمن علیا و اصلح امرانا

په خلور کونجه لوی محبس کی یو اهن چادری دالونچینو پخوانی
ورکشاب و، چی دنته پکینی گرچنی خایونه انتخاب او جور شوی و
هغه کسان، چی سزا به یی ورکوله هلته به یی ورل، خو دامی هم ورید
چی خینین خلک به په خنخرونو بارو او تول بدن به یی په چینخیرنو
تولی و، او نور هم ورته به حالت و، دغه محبس شپرح په چینه درلودل،
چی دلگیله له تخوتی خنه په جور کری و و مسلک عسكر به ۲۴ ساعته
پکینی لیدل کیدل چی په یی کولی او نورو عسكرو به بیا په
موتروکی گزمه کوله، په دغه لوی اووپینیس اهنجاد کی له اتو خنه
تر لسو پوری واره دسیمانو او اغژوی قفسونه جور شوی و، موبر په پر
نژدی و... توله شیه به سبی پکبینی گیپول کیدل او عسكرو به په نوبت
سره چیغی اوناری پکبینی بهلی او بندیانو ته به پي بینکنخل کول... ددي
لپاره چي بندیان وبيه نه شي او خوب ونکري. په دغه خاي كي به پي
خلکو... دبي خويبي سزا ورکوله. چي له خلورو ورخو. بيا تر مياشت
پوري خلك پکبینی پراته وو.
خو جالسی بیضی

عجیب عویضی بیضی خو دیری بیضیدلی او هره ورخ له داسی
پیسی خالی نه، خو خو واقعات غویارم دنمونی په دول سره و لیکم. یوه
ورخ می و لیدل چی یو سپین رپری سیری یی پی راونس، عسکرو یی
لیسنونه تر شاه ورئلی دي او یه ده زور سره یی کشولی او یه یوه خیمه
کی یی چی ماته نتیئی و وغورخاوی خلاص یی کی او عسکری خینی
ویئی دخیمی کاونییو ورنو ورته و ویئی چی بابا پورته شه؟ خو ییغه
دورمه سیری شوی و چی نشوای ولی دونیا، پیا وریو ترلاو و نیو او
پورته یی کی ساه یی په دریدلی و او خیری یی نشوای کولیی البته
ویروخیا به ییو وو و ورینو ورسره کمک وکی او دسپین رپری غریب خیمه
هر خه ورک وو، تریوی ورخی پوری سپین رپری بابا هم داسی و، یه ضی
نه پوهیده چی چیرته یم او یه راسره کیری، حتی په یی دی هم نه پوهیده
چی موجوده بندين خوک دی. دعسکرو او بندي تر منخی یی یوئیر نشوای
کولیی، دومبه ورخ یی بیا تحقیقته نوم یاد شو، خو چی کله یی پریمختی
پریوتونه هخاوی دی نه پوهیده چی خنگه پرپراتی او نورو وریو هم
ورسره کمک نشوای کولیی. خکه چی نور وریو موجسورو وو چی پایی به
ولیا شی او بل طرفته و گویری. عسکرو یه دبره بی پرمختی
ورغورخاوی او سر بیبه پر کینسانستل، تینگک یی وتاره او دغه ورور
یعنی سپین رپری بابا فکر کاوه چی لاللوی می، وژنی می او یه زوره
زوره به یی ناری و هلهی کافرانو دوه دئقیقامی پرپریئ چی دوه رکخته
نفل و کرم؟ ییا یمی خلال کری، خو عسکریپی به زیبة نه پوهیدل له حرکت
سره به یی نور هم زور پرکاوی، مودره له لیری خکه ورته ناری و هلهی بابکه
دهدی وقتي تحقیق ته دی بیایی بواخی خه پوننتن در خشه کویی او بیرته
دی راولی، خو ده به له پری و ارخطاپی خشه زمو بر هیغه هم نه اوریلد.
ما په هغه ساعت کی دی پر سخت زرزل او د زرا په حالیت کی له دی پر قهره
اوغوسی نا امیدی خشه، به کله کله راخشه وخندل شول. خو وروسته
چی کله مور ددغه بابک خشه معلومات وکر عمري پیوسل او پنخه کاله
- 5 1- کاله و. داروزگان ولیت، دچارچینو دولسالی او سیدونکی
وو. لومزینی کس وو چی دگواننامو دکیوبا له دوزخ خشه خوشي شو.

دوهمه پبینه

سهر وختی کبنیستنلی او لماننخه ته تیاری کورو، داوداسه له تکلیفه
خو خلاص وو، تیمم مو واهه او سنت مو وکرل، دلمننخه امامت ته زه
وراندنی شوم، چی کله مو لمننخ شروع کری نیت مو وناره دیر وختی او
دسهار لومری وخت و. په وره کی عسکرو دیوه عرب ورور نمبر یاد
کر، چی تحقیق ته پی بوخی، عرب ورور عادل نومیده او دتوش
اووسیدونکی و، او له موربر په جماعت کی ولر و. دوی مورن لیدلو
چی لمننخ ادی کور او ولر یو، خو دوی صبر ونکر او دومه خل پی با به
لوسغی نمبر یاد کر او ورسره چوخت پی ناری کری هره اپ
(ره تلوار سره، خو بیا هم مورب په لماننخ کی وو، عسکرو
نور سبر ونکر په پربر غوشه او تلوار سره پی درویه بیرته کری او په منده
زمور خیمی ته دخل شول. زه له رکوع خشه پورته او سجدي ته ولزم
چی دسجدي په حالیت کی می دوی عسکرو پرسر راکنبیناستل او پر سیری
ژور راکاوی چی پورته نمش او نورو عسکرو عادل ورور له صفحه کش کری
وی تری، له خیمی خشه پی وايس او وروسته عسکری ژما له سر خشه
وی شول، بیه مور خبل لمننخ راوتکرخاوی او عادل ورور پی په پری
سختی سره کشاو او اقتصادی به پی بروت دنیه په قوانینو کی ترتیله مهمه خبره داده. چی دمذهبه شجاعی او دودونو احترام وشی، خیه دنیی تولی بدبختی دمذهبه دودونو له سیکاوی خیه پیدا شویدی او هر وقت چی عایمی وزنی او دملتوان په مینخت کی تعصب دب شوی، دمذهبه توهینونکی اعمالو په خاطر. په نزی کی په دی دب تینگار کیبری چی هیغ خرط باید دمذهبه چارو پی احترامی وشی، خو امریکا یانو دنیا له قوانینو په بغاوت سره دمذهبه چارو داسی احترام کاوه.

بله چپینه

دری خیمی سره نؤدی وی یواخی یو اغزن سیمتر منخ وو، چی ددود خبر حضور پی معلومول دغمری د دودی وخت و، او عسكری دغمری استحفق ووبشی زما و خنگنیته یوه خیمه وه چی یو پاکستانی ورور هم پکینی وو او دگانیونو له درد خخه پی هم شکایت درلود، نرسانو ته یییزینیت د وری دویل خو یواخی به په چپینلوا گولو خوبابیده چی ده

مريس لیاره ورکول کبدي، دردی ساعت په ساعت او ورخ به ورخ زیاتیده په هم دغه غرمه پی دودی په تلوار سره نشواي خویلی نیم ساعت یعنی دیش دقيقی وخت تیر شوخدغه ورور دودی. تمامه نه کوه به همدغه ورخ یو بند پرسیدلی لنی عسكر وو تیته ونی یپی درلوده شنه

سترگی دیزیوکی شکل پی درلود خورا غونین هم و. ددی ظالم د دودی ورکول او بیره د کچره تولول نوتی و نیم ساعت پوره شو نورو ورینو دودی و خورله خو هغه پاکستانی ورور چی دگانیونو دردی پی درلود د خوراک په نیماپی حالت کی و. نورو ورینو کچره ورکره خو ده عذر و کرم او عسكری په بی وویل که خه لپور وخت ورکره خخه چی پی معدور دی
۵۵
دغه ظالم ددي پر خاي چي دده عذر قبول کري دغه بندی دروژی ته
وگونبنت او ورته بي وويل چي ولي دي دودي ۳۰ ده خوژلي بياجبي به یوه
лас ترگاره ونیبوی او په بل لاس په یوه دب قوت سره په سوکانون په خوله
خوله و واهه او مور ورته کتل خه مو نشواي ورته ویلي. دی ظالم داحق
نه درولود نیم ساعت پوره شو که بی ددغه وروژدرا نه قبولی نو باقی
دویي به بی تری اخستی وای خو ویل دانسانیت له چوکاته ویلی کار و
شیبه راغله د دویي. کارکنونه توزیع شول خو کله چی دوجیو د ویت وخت
راغی مورپه به اخستلو یوه وکره دویي د نه خوژلو خبر په محبس کی
خپور شو خو محبس پر مسؤولینی په یبه اغیزه نه دروله، دمحبس
مسؤول ورسره نور خه لوار رته عسكر محبس ته راغله، هره خیمی ته
دریدل او د دویي دنه خوژلو علته به پی بونیت زمونی خیمی ته چی
راغله مورپه یوه اوژ دتیری غرمتی بیبنن ورته یاده کره مسؤول قبوله
کره چی به داسی نه پیپرپری پیا مورپه ویختلی او ومو خوله
یوه بل ورخ محمد نواب سخت مصیبط و، محمد نواب د سعودی
عربستان او سیونکی و، همیشه به مصیبط و بی ددغه ورخ ویل مصیبط و،
دولتی و توان بي نه درولود یافتنیا تلچی راغله مورپه د مصیبط په خیبر
شاته ولار د دلغه وروژ د حکرت نه و، امریکایان داخل ته راغله د دیم
ظامه ورسره و، چی کله به مصیبط بندی په خاي کی پورت ولید
نوپه به والو شروع کره په سوکانون او لغتویی واهه تر خو په کشولو
تر اخیره ورساو د دیپونی ور ده چی به امریکایی عسكر کی سم سری
هوغه وو چی خیلی به ده وای کره خو بل به د ظالم نه کولو نصیحت
هیچه نه کاوی خو دغه ظالم عسكر له مورپه سره تر پخوا پر تعضب کاوی
او مورپه هیچه ته هم شکایت نتشواي کولای همدهغه عسكر دفرانکریم
بیعاتی وکرپه چی به راتلونکی پینی به کی پی مفصیل بیان دی
خلوره بهبهن

یوه ورخ دورخی لخوا په خیمه کی ویده و م. دخیمی نورو ملگرو خینو وظیفه کوله خینو تلاوت او خینوهم شرطنج کاوی یو یمنی وور و د شرطنج لوهه دامام شافعی صحاب به یوه روایت روا بلهه او دیره مینه یی ورسه دردوله او عمر یی تقیباً ۵۰ تر ۵۵ کلبو بوری و، یی ننه خواره خوب ویده و م. دخیمی نورو ورونی یی تر سره له خویه راوینه شوم خینو ورونی به زوره زوره سلگی و، هی او خویه زاری زه حیران شوم چی خه پینهده اویه نوروخیمو کی هم داسی حالت وو او دا ورونیه داسی خهه دی چی ما کله هم چه او لیدلی. پسینته می وکره خیر خو دی چه پینهده دی؟ یوه ورور چی دسعودی اوبدیدنیکی و واوحمد نواب نومیده راته هغه پنی پرندیلی کافر عسكری په گوته کر چا چی هغه پاکستانی وور و په خولوه په سوکانو و هله و هغه ململون هله له دیر او نیغ، له موری خشه یوه خیمه خوا خلور بیره په غمکه کی ایندودل شوی و چی نیم په مقاکه کی نینخ شوی وواو بنیدانو پنکیسی مرداری او بولی اپولی نواب راهه په چرگر نیز دغه ظالم قرانکریم واخیست او ننه په موریته کته او بیا بی بولی وربانی وکری او یه بیلر کی پی وغوریاو خاهه غمکه ووه چی تر تولو دردنه یوه پینهده ووه چی په کندهر کی پینهده شوه خو نیوزویک دامیریکا ییی مچلی دیره وروسته چاب کره او مرجع یی گوانتانامی بنودلی ووه اصلاً دا پینهده په کندهر کی شوی ووه موری دسره صلیب دردلینکو استازو سره خیره وکره او تری وموغوینتل چی دنیدانو په لاسونو کی مبارک قران باید بیپرنه پوهی خه کی قرانکریم سانه غواری موره دحافات اوسانتی نوا ملو دی برسره قران زمون لیاره دعایب یوه
پنجمه پیVC
یوه شیه مو دردی و خوزوله ماسخوئن وو. لمونخ مو وکر، چی یو دم
یازب عسكردته راغل. او له هواکی دچورلکو زغونه هم تر غوریو
کیل دعکاسی گوندی سری لمبی هم په هواکی برشیدلی، دمحاکس
په گوتونک کی مسلح امنیتی موتر خای پر خای شول. او یو موتر
دمحاکس منځه راغی یچ دعکاسی ویدیویی کامی کی پر سر نصب
وی، مورپه پوهیدلو چی خه پینجه اه او دنی نوي کار سبیخته دي؟
لب وخت وروسته په یوه کی امر وشو چی توله پرخیوی. او سئونه
هم کینته وغخوی، خبری هم ونکره او نهند او خوا وگوری، خودی با هم
مورشاه و خوا دسترگو تر چولو کتل منځهه ده مو بر صفح خرمی
وی او له خلکو دیکه ولی چې خوا په منله به خنخیری قطر عسكر
راغیسکل، زغیری په پر تر لاساو او پنیوی هم داونسی پیې ته
وی، دهیندارو خولی په پر سروی له راسته طرف خه نوره عسكرво
دکترانتانامو انجور

۵۸ - خجالی بینی

راخفت‌الصیغه زمینی یی پر یب و یی ایشیزی پتی ته، یی پر یب پنی او یی
تولی وی. او یگنی ییشیت ای یی پر یب لاسونوی یی یی، یی یب نه تلوری ته خیمو
تی دخلنزی، اوبر یبندیانوی یپ یب حمله کوله، یپ یبرول خای یکی ته یی
غرورخلو او یبرتی یپ یی پر یب نورو یسکروی یی خیلوی خایونو ته راون، یپ
همدنی شکلی یپ خیلوی یسکروی ته تدریب، او یبیمین. ورکاوه او یپ یی فلم
یی جوراوه، یب‌یخو امریکاییانو یی نورو خلکوی یپ وینیی یپی امریکایی
یسکروی پر یخوره شهامت سره ددیی یی اصطلاح تروریسیتی تینگنیکوی،
خو داد توهین او بشر ضد عمل دنیی. له یپیلو قوانینی خلاف، او یپ
انسانی جامعه کی وحشی او یگنی انسانی عمل و، یپی انسانی هبنیوی
خو دا عمل خو خلیه یپ بی ترتیبی سره تکرار شو، او دی ته ورتی نوری
واقعیتی وی یپی دیلوی لوییکی به کتابی راته و یرو یگنی کرهی
یبوخی نیسه شیمو وی. تکریما دیموی یپی شاه خو بیابی و یی یسکروی یپ
دروازی یپی زما نمیری ولایه، او یتکریقت لبایه یپ وگونیتمت، یپ یتولو
وختونوی یپی به بنه طریقه بوتلیم. او کله یپی یتکریقت غرفی ته داخل شوم
سترگی یپی راته خلاصی کرهی. محقق او ترجمان یپ چوکیو ناستو و، او
یپه منخی یپی یو وروکی میزی یپ چای او یپی نوری خوری یپی پری بری وی. او
یپا دوبه نور محقیقین هم راگلی او یپه دارومداریهی و یگنی زه یپیران
یپی نه یکنیه دا نالکو مه‌یالیجی رویه کرهی. چی کله یپی یپ هم نه و
یگنی یپه قیانی راته خلاصی کره، وروستی یپی دیجمسی په ار خه یپبننی
ویگنی او بیابی یپی چوری یپبننی وکره. چی حال پری یکه که نه بالاخره
یپ یپبننی وکره، چی یپورتی خی کی که نه؟ یپا ویل ویلی نه هیغوی راته وویل
یگنی یپور هم‌پیلتهی کرهی او سیتا په یبر خه نه دی مودنلی، او سیتا بند
راته گته هم نه رسویی نو یکه مه ترمنیم ویلی یپی تا پیرگیو، خو یپه
یباید مورتی و واویی چی خه دکه ضرورت لری. او خو یپیسو ته، خو
تلفونونو ته، او بل راهه وواييه چي له موره سره دملا محمد عمر، او
اسماء، او نورو عربي، او طالبانو وروتو په نیویلو کي خومره همکاری
کولي شي، هماوس بستا دخوشي کولو کار سم کرو
ماته خوداسي خوشي کيدل تر نیولو دیبر گران پریبیدل، او کله هم
دومره دجرات خاوند نه ووم، نه یم، چي د خپل مومن مسلمان وروو په سر
سودا و کم - خبره مي په بل طرف روته کره، پوينتنه مي خيني وکره زما
دبدن او نیولو سبب خه و؟که لطفا راهه ووايئه؟ دوي ويل موره فکر کوه
چي ته دالقاعدي دentinaه سره تىا او لري، دنيویارک، او واشنگتن، په
پيښو به خپر پي او دالقاعدي، او طالبانو غري به دره معلوم وی، او
مالي خانگي بيه پي راهه ویني خو هغه خه موره په تا کي پيدا نکول
بالعكس په له وطن سره مينه لري، ددوي په اصطلاح (مازریده)، شخص
پي نو آوس دي دخوشي کيده جانس دي، بيه ماورته وويل چي ستاسي
له خوکل دامعلومه شوه چي زه بيجنها یم، تاسو او پاکستانى غلامانو
راسره ظلم كري دي، نو باید بيه بيد او شرط تاسو ما خوشي کري، خو
محققيتو پرايه دماديواتو، او تبادلي نظر درلود، دري ورغي همداسي
تحقيقات و چي زما په انگار سره بيرته دخلکو روته بدله شوه،
تهديدونه فور شول، او عسكرو به پي هم په بد سلوک سره بیولم او
راوستلما، تبهر خه په پول شول
لکندهارنامه
گوانتناناumu ته لبردوئه

یوه ورخ سهار په خیمو کی ناست وو، چی دیر عسکر راغلل، خنخیرون، بیری ای و زولنی یی دهري خیمی مخیه ته وغورخولی او له یوي خوا بی له خیمو خخه لس لسره په یوه تناب سره تیر، او دمحمیس له دروازی به په دباندی ایستتل مور به په خيل منخک کی دول دول ایکلونه اورنگارنگ تبصی کولی، چا به ویل خوشی شو چا به ویل بل خای ته انتقال شو، اوچا به خه اوچا به خه ویل، خو لی وروسته بیزهته به هغه ترتیب تیره راواستل شول، خو سربرو به نمبوانه ان ورخی یی ورته خریبیل یی وی، دا ترتیلول دروندانوید عمل و لومری خل وو چی دداسی توفتینونکی کار اقدام وشو، ماته نویت راورسیئاوا پیره می وخریل شوه، پیره خریبل دونیه سنت خلاف، او عامل یی دحفی مذهب داکترو عللما کرامو په فتوی فاسق بیل گیپی، او ما به خو یقیناً له مکگ خخه به تر کار معلومیهدا، نایبی ته بی بوتلم په دیری زاری می ورته نشواوی کولایی، خو خو خلی می سرته حرکت ورک وخو دومره سخته خیلپه می پرستگو وخوهبی پی تقریباً بنخه دقيقی می په سترگو توره شیه وه، د یوه بل داکترسخته خیلپه می هم رایاده شوه، چی هغه وخت یی په سترگو ووهلم، چی د دوا په وتخت کی می دوهلولو شکایت ورته وکر، سترگی می له ووهلم خوریل شوی خو کله چی داکتر راخخه وپیئنتل، چی ولی دی سترگی خریبلی بی ما ورته دوهلولو وویل، هغه ظالم تر هغه سخته خیلپه ووهلم اویلی بی چی ویلی شکایت کوی، همدا وجد وچی موری به کله هم چانه شکایت تسکولایی، خو دیری خریبلو دسترگو او
یوه ورخ تحقیق ته وغونبتل شوم دتحقیق په خیمه کی راته محقق وویل چی تاسو متوکل صاحب بیزنی. اواحتام ورته لري، او خینی پونشنتی یی په دی اره رادره کولی، په اخُر کی یی راته وویل چی ته غواری ورسره ووینی، زمآ یه زره کی دا شک شو چی کیدا ی شي هغه هم نیول شیو وي، ما ورته وویل چیري دی او خنگه ورسره لیدايه شم، هغه راته وویل چی هغه هم زموږ سره په توقیف کی دی، که ته موافق یی راویه بی پولو، ما خو غونبنتل چی ورسره وگورم چی پوه شم، چی خه رنگه راغللی دی او خه معلومات تری وخلیم خو دلیلدی په مطلب نه پوهیدم، چی دخه لیپاره دوی غواری زه دمتول صاحب سره ووینم، خه گهی وروسته متوکل صاحب راغلي او پوه قطی، ایرانی بیسکوییتی یی هم په لاس کی و، او ماته یی پر میز دتحقیق په شکل کینسپودل زما لاسونه او بینی ترلی لی، دیپسکوییتو خویل هم راته اسانه نه او دورو اجазه یی
هم‌نه راکول کیدله، کور وداني او منه‌هي مي ورته وويله، د افغانی دود مطابق روغبي سره وهو پنجه ترلسو دقيقو مو خبري وکیري، دی بیرته رخصت شوه، او زه محبس ته بوتل شوم، خو دمتولک صاحب له ليدو خشه مي دا انتباه وهابستلمه، چي غرمه گواتنامه له سفرې، که خه هم متولک صاحب ماته له دي هکله شه ونه ويلما گومان کاوه چي دي به خبر وی ولهت اعلم، په دومې ورغ بيا تحقیق ته بوتل شوم او دمستنطق کره وره بيا له هم غه عادي و، او دا په کندهار کي زما وروستی تحقیق و محقق په صراحت راته وويل، چي دنیو میاشتی يعني جولای په لومري گواتنامه له پرزاو دی، او موره هغه بندیان گواتنامه‌ه، همکاري (جاسوسی) وه ابیه مودی تره وساتی!

امريکایی مستنطق راته وويل چي په ورخ مهله درکو فکر وکړه، او بيا موه له جواب راکه ما له داسی کار کي دېر لنډ فکر واهه، خكه علم مي پر خان حضوري و، او ورته مي ويل چي زه تطول موجوده ورونو محترم، او لاقق نه يم، جواب مي لنډ ورکړي، بسې اسلام جهان، رضا مي قبوله ده دسیا راغوښتلل، له مکملت نشته، زه دچا سره مصلاحت نلرم او خان ګنهاگار له بولم، نور ستاسي کار دی چي چیرته مو بيايې هله مي پوسي، بيرته يي خيمه ته راوسلم، دی ته مي دېر تلته ووه چي زهر مو انتقال کي تر خو له انتظار خشه و وخواهد مقصدي خاي ته ورسپو، دومه ورغ پي بيا پيرې سرونه بريتونه وروغي راته وخاربه او دکال ۲۰۰۲ دجالی په لومري، دمآزيديکر ترلمنه، وروسته په راغنول او
دکن‌دهار خواجه‌گوان‌نامه‌نامه

ده‌برو خنگ‌ترین و نوتروی‌کننده، او‌پای‌یو سره، خیل‌خنگ‌ترین‌ه به‌زیتوم‌دیخیم‌می‌به‌و‌گو‌خوژول، انتقال‌ی‌شروع‌کرک، خلورم‌نمب‌زما‌و، به‌نمب‌ی‌بی‌沃尔ر کرم، لاسون‌ه‌او‌پنب‌ی‌رایت‌و‌تاریک‌توره‌لو‌غوشه‌ک‌پوشه‌ی‌پی‌به‌سِر‌راواوگ‌ستله‌ل، اوه‌اته‌ک‌سه‌پی‌سِر‌قطار‌کرو، لِه‌محبس‌خْخش‌پی‌وویستو‌هغه‌خای‌ته‌پی‌وروست‌چی‌دانتقال‌تیاری‌پکب‌کبِده‌، بِر‌لورو‌تخنوی‌کِنبینولو‌لَاسَن‌ه‌پی‌دمخ‌خواته‌راو‌تیل، توره‌کوْلی‌ی‌پی‌پِر‌تورو‌عینکو‌رآ‌بدلی‌کِریچی‌هدناری‌پِلست‌شیرپو، او‌هیچ‌نَه‌تِری‌معلوم‌بی‌دل‌، خو‌دَسَه‌أخستلو‌لپاره‌بِیا‌هم‌بن‌ه‌و، پِه‌غوبوی‌سختی‌گِوشه‌ک‌راواوگ‌ستله‌لو‌وروشه‌پی‌هم‌راو‌ستله‌، مورب‌بِه‌خپْری‌سِرْه‌کولی‌او‌یو‌بل‌ته‌مو‌تسلیل‌و‌رکوله‌پی‌بِی‌بِی‌یُو‌یو‌یو‌یو‌بِی‌کوْتی‌ته‌استِولو‌هله‌‌به‌پِه‌کَلامِ‌رایخْه‌ایستله‌او‌برینِه‌عکاسی‌به‌پی‌کولی‌ه‌وروسته‌بِپی‌سِره‌رِنگ‌د‌اعدام‌کَلامِ‌او‌سِره‌بویْنْه‌و‌راغ‌ستله‌، ماسِکِنْه‌به‌پی‌پِه‌خوله‌زا‌تیل‌او‌لاسون‌ه‌او‌پنب‌ی‌به‌پی‌په‌ولُچک‌او‌بِیربیوْرَلی‌، هغه‌ته‌قَفل‌او‌دَقَقل‌شَآ‌ْته‌به‌په‌بل‌قَفل‌بندَبی‌دی‌، تِر‌خو‌لاسانه‌پکب‌حْرکت‌و‌نکْری‌چی‌خو‌سَاْتْوَو‌کِی‌دَخْلَکو‌کار‌وشو‌دانتقال‌کاَر‌شروع‌شو، بیو‌نَفْری‌و‌لَازِلو‌لو‌او‌له‌وْتْکی‌سِره‌پی‌نْزْدِی‌پی‌یو‌گَری‌دنگ‌كَاوه‌اَو‌بِی‌بابِی‌الوْتْکی‌ته‌خِزْوْل‌دَالوْتکی‌پِه‌منْگ‌کِی‌یو‌قطار‌چُوْکی‌کِوی‌، داَوسَپِنْی‌تَخْت‌پی‌پِه‌دِپ‌بنْس‌بِیری‌پِه‌پِه‌تَخْت‌پُوْری‌اَو‌دهْشه‌خنگ‌ترین‌پِه‌چُوْکی‌پوری‌قَلف‌کِرل‌، نِه‌مو‌پوره‌حْرکت‌کولی‌شَواَی‌او‌نْه‌مَخ‌ْته‌، دِبَر‌سَخْت‌دْعَاب‌سَفْر‌و، چِی‌تَرْتَول‌محبس‌ما‌تَه‌سْخْت‌او‌مششَل‌معلوم‌بی‌ده‌الوْتْکی‌پِرْوْاَز‌وکرکِرِتندی‌بْنِدی‌مَخ‌ْتَه‌دوُه‌عسْکِر‌وِلَاِرو‌تر‌لِه‌حْدِه‌پُوْری‌بن‌ه‌و، خو‌دَوْخَت‌پِه‌تیْرِبِدَو‌سِره‌دَخْلَکو‌فرِیاد‌دَونه‌پوره‌تِه‌کیدِل‌، زَمَا‌پِه‌طرف‌ْتَه‌خیْرَاللَه‌خَبْرَ‌خْو‌داَهَرات‌بخوْانی‌وَلِی‌وَو‌چِی‌خوْخلَه‌پِه‌دِلاَسْوَوِه‌لِدَرَه‌شِکاْیت‌کاوه‌خُو‌وَرْسَه‌
کومه مرسته ونیه شوه، زما لاسونه هم پر سخت په درد و ، ملا می درد
کاوه. پینی می سختی خوریدلی خو رغ می نه کاوه. خیه چی دکومک
او مرستی هیله می نه درلدلیه، دیرو ورونو له پر سختی درده زهل، او
دختن سره به پی زورونه وهل لکه د خنکدن په وخت کی چی سری په
عذاب وی. خه دپاسه شل ساعته لازه او خلوار ساعته به مخکی ترل
شوي وو، او دری ساعته وروسته چی له الوتکی تر محببه لاز و چی
تقریباً دیرش ساعته په داسی عذاب کی وو، په لازه کی یی پو
یوگیلاس اویه راکولی، او یوه دانه مینه خو ما ندنه واخسته، او ننی
اویه خنبلی دی. خیه چنشاب ته تلل بیا یی بل جداعداب اوغم و، او
بل په داسی تینگو ترلیو لاسو. مخوراک نشوای کولی. لاسونه می پر
سخت وپرسیدل. خولس دولس ساعته وروسته بی حسه شوله، ولچک
دیاسو چی پرسردلی غونه کی پت شول. چی بیایی دخلاصیدو په وخت
کی امریکایان هم په تکلیف کامل خیه خلای础ه بیي سخت و، الوتکه
په لازه کی یوخلی کینیماسته او دوید خل دمدص خاییه ورسردلیه.
گواهی‌نامهٔ رسیدگی

دالوتکی خخه به یک هم یا یک فرتن کسب کرده است، و به یک موتور کیبو دبل ترنش سره تپل کیدل، دموسر له دروازی سره به عربی أو پشت بر غیپه ده گوسه ویل کیده، چچی پام حرکت ونگی‌های خیابی یا خیابی اوسیخ، خو خلک دبر ووجه او حرکت به یی کاوه خو له حرکت سره جوخت به پی یو سخت دلفتی گوزار خواره، چچی ماه پکینی دوه دری خلله دلفتی گوژار و خوری موتور په کسبتی کی وخیوژول شو او بیرته کسته شو مزبل یی کاوه تر خو خیلی مقوسد ها ورسد، هلتی یی یو یوه نفر پره یوه اوشگو کوینیولو او یو یوه گیلاس اوه به یی راکویی، لی ساوات وروسته یی دولچگو سخت قلفونه خلاص کل او عادی بیری او ولچک پاتی شوی، زمیا لاسنیور تن یوه میاشتی پوری پرسپس درلود، او تر دربو میاشتو پوری بی حصو و چچی به حرکت بی به پوهیدم، اگرگیی، دلته وو، بیا کلینیک به بیوته شوم تلوینیونی عکاسی اوصحی معايینه وشوه، او ورمیسی د تحقیق خوینی به بیوته شوم، به خونه کی به تینگک وترنل، او لپرگییی وروسته محقق راغی چی یو فارسی زینی زبانی زی زیاره کوله او پونتنیی به شروو کری، خنگه کی؟ زمای اسم تامیدی، او زه مامور شوی به چی به تاسی تحقیق او گروپینی وکرم، زه چی دیر استرون وم او دخیر رو توان می‌هم به درلو می‌واخی دومره می‌ورنه وویله ویله دخیر رو نه می‌بیا به گوری، اسو می‌هم هفته خایه و استووه کوم چی تاسو غواری، خو هفه دیر اضرار کاود چی خری وکرم، بیا هم زه غذای ناستوم او قلباً می‌هم نه گونسیلت چی خری وکرم، اوه بلدا چی مخص کی به میوه و ویردلو چی گواهی‌نامه‌ی بو ولپوری، اوس هفه هم وشول او هفه وهم، ییهم و و، او
لله سزا خنده یی هم هنه و بریدلو، خنده تر زوتنده به مو مرگئه د پره ترجیح ورکود. خو همره چی یام اصار کاو زه به ساکت و مه، تحرکه دی نا امیده شو او بیرته له غرفي ووت، لر گری وروسته عسكر راغل زه یی له تخته خلاصی کرم او روان یی کرم او ههغه قفسه ته پی بوتلم چی د اوسیدلو لیاره یی جور کرم یی، داوسنیئه له کانتینر خنده جور شوی قفس د پرنگه راته نکاره شو، لاسونه او پنیئی یی را خلاصی کرم، موظف عسكر عشکی وچه باخلطه دخورانک لیاره راکی، موپه ته خو دکی دیو سیخالی خبره داو، چی وروسته دینخو میاشتو موبه ته اوبه پیدا بلکه چی اودس بیری وکو، چر دز می اودس وکی، لمونخ می وکی، او ویدهه شوم، خو له، وخت ویده شوی وم چی دورونوپه برگ سره زاویبن شوم چی په لرون اواز سره یی خبري کولی، ورویه وین ناست و شیبه پروارده شوی و، خپینورنبوخو به ویل چی دلته به لمر نه راکیزی، او بل به ویل دلته شیبه دیربه اورده ده، بل به ویل البتنه شیبه به اتله ساعته وی، چا به خه ویل او چا به خه ویل، خو یو هم حیقته ته نه و رسیدلی، زه نه ویده وم او بیرته ویده شوم تهجدو ته هم راپورته نه شوم دسنهره تر لمانخه پوری بیخی په درانه خوب ویده وم، نه دعسکرو په رغ او دربا وین شوم، او نه دکاپ نوپتئوپ راباندنی اثر کرمی و، سهار شو لمونخ میرکری او بیامودرلاری قیصی سره شروع کرمی، خو نه برخه داوه چی دتنننله عنبر با بلاله کی بر خرو بندیز نه و، او دعسکرو روه نسبتاً تر کندهار او تکرم به و، نسبتاً ل میریت و، تخارسیب په یوه قفس کی پوکادی اویسه، قفسونه یو دبل په خنگه و چی شهر پوته پی اورپدنیل درلودی او خلورنیم پوته پی بر و، یوه دچادر تخته پی دقفس په منئخ ویلدنگ کرمی و، چی ده خوب لیاره پی کار خینی اخست کمودی او یو کوچنی داویب تلی په قفس کی دننه جورشونی و چی دا قفس
مو دخوگ، خوراک، لمانخه، دحاجت خای و دیووه او بل قفس به منخ کی اوسنیزي جالی وی، خو دحاجت به وقت کی به دیر مشکل و، یواخی ستر به مو په پتو سره کاوه خو بینا هم ضرورت وو- له ما سره په دغه برواز کی اوه تنه افغان ورنه، او دووه عرب ورنه وو خیرالله خیر خواه، حاجی ویلی محمد یزاف، مولوی عبدالرحیم مسلم دوست، بدالزمان، او دسگین خیرالله، او دووه نور ورنه وو چی نومونه یی زما له یاده و تلی دی، خیرالله ورور چی کله به پی اوسنیزی قفسه ته خوبک تنوبست نو معمولا به پی دشاه له خوا ددروازی تر یوی کوچی. کوچی د هغه لاسونه ورته خلاصول، خو خیرخوا ورور وای پیما دا یقین شو چی دا خومی په همدئ خای پوری ترلی پریپیدی، او ویل یی چی زه خو پی لومری خل پیا به دروازه پوری و ترلی خو هغه بل خیرالله بیا داخای موقت (لنی مهالی)، بالله، او خینی عربو ورونوخوییاپینه نه کاوه، چی دادکیوبیا جزیه گوانتمامو ده، هغوی به ویل چی دا دخیچ یوه جزیره ده او استدلال به پی داکاوه چی هواپی هغی. ته ورته غوندی ده، او لمونخونه به پی هم دقیلی درسم شوی نشن پر عکس کول چی خالد ظهاری، هم په دغه ورونو کی وو او زما گاوندی وو، زه اونوموری به دلمانخه پروخت شاه په شاه دریدو، ما به مخ پر ختیخ او ده به پر لویدیخ لمونخ کاوه، عربو ورونو به دامیرکیاپیانو په هر قول، او عمل، شک کاوه دروغ به پی گنل او حقیقت به پی په عکس کی لیابو، او تر یپر وخته پی همداسی کول چی بیاپی بیرته یقین زمیر خوانه را گرخید، او خینی ورونو تر یپر وخته شک کاوه چی دغه عسکر عرب دی، او په عرپی زه خکه خبری نه کوی چی زمیر خبری نورو جاسوسی سرچینو ته ورنسی، او تر دیپر وخته به پی په خبرو کی پام کاوه، او کله
کله به د خسرو تر خویل هم خه عربی الفاظ و ووتل او یا به یی په عربی
ژبی کیف حالک ویل چی دی نورهم شکونه ولر کل.

دری دوله عسكر

عسكر دری تولی وو مختلف نبنیانه یی درلودل، مثلاً دیوه تولی
درخته (رون)، وه اود بل تولی کریچ و، او ددروم تولی گرد سمبول یا
میاشت وی، خو په هغه وخت کی دوئی د نبنیان لرونکی عسكر ولر با
سلوکه خلک و دیروگرام مطلق یی عمل کاوه، او له موب سره یی په
رویه یی، تعصب یی نه درلود، خدمت به یی پر وخت کاوه، دویدی د
وشی په وخت کی به یی مقرره دودی پوره راکوله، او میوه به یی همپوره
راکوله، دخوب په وخت کی به یی مزاحمت نه کاوه، بی خایه تفتیش او
تلاشی بی نکوله، دمیردی دحال پوئنتنسه به یی کوله، داکتران به یی
ورته راغونیتل ترجمان به یی په وخت راغونیتن، او دغسل او گرخیدو
وخت به یی پوره راکاوه، بی خایه به یی سما نه راکوله د دروغو راپور به
یی خیل مشران نه ورکاوه، جامی به یی سمي راته بدلونی، که به
خبری او خیرینی جامی پېکنی راغلی وی هغه به یی دویم خل راته
بدلونی، دویلو په وخت کی به یی ولهک او زولنک په احتیاط را ته
اچولی، احسان او نه اخلاق خلک مثاثر کوی، موره به یی ورسره
مشکلات نه جورول، که به یو ووروز زره تینگی هم و او خه تیره خبره به
یی کوله مونی په ورته توصیه کوله چی داسم خلک دی باید موره هم
ورسره انسانی او اسلامی اخلاق وکو، خو کریچ وو انسکر پیا بل دول
خلک و، دیروگرام په تابع خو نیم، متعصب غوندی نکاریدل، په
دویدی کی به یی پر درغلی کوله، او خلوکته به یی پر خله سزار
دغوازانامو انجور

در ی دویل عسكر

کوله، دشیپ، په یې مزاهخت کوه خو خینې عسكر یا هم پکښی
نیو خلکو غونډی وو نورمالا گذاره به یې کوله.

خو مشاهیتی ولاعسکر یا دېر متعصب و، اخلاقی یې نمري یې
صرف وي، یې دودی کي به یې درغلي کوله، هميشه به یې وری
پرینبندولو، دخوې په وخت کي به یې دېر مزاهخت کاوه، دکالو په
بدیلو دیکي به یې کونسی کیاوه چې خیز کالی بیرته زمورو په غاره پاتی
شي، دنکیامو غشه به یې په پروله، له توهيئ سره مل کرتن به یې کوله
خو یې به هم کله نا کله همه خلک پکښی پیدا کیدل چې دانسان خه
نسبت به یې پکښی لیدل کیدی خو خیرکم – نوري دری تولی و، چې یې
کلی او دایرة کېنې ۹۳ وې، او پی اسپانیوی وه – اسپانیوی دېر رحم
و، همښه به یې له مور سره کومک کاوه، دنبو اخلاقو
خاونداې وو، تعصب پکښی مړاق نه لیدل کیده، بشري خواخورې یې
درنوله، کله یې به یې تیروتاریخی پینښو ته هاشاره کوله، چې نیکونه
او لور سلسلنه یې مسلمانان تیر شوې و، اضافي دودی یې یې راکوله,
کله یې هم سرا نه راکوله لخې دلک به یې پټول، دخوب په وخت کي به یې
هیه خمزاهخت نه کاوه، اوبه، صابون، ډامېدو به یې راکوله، مګلس به
یې راشره کوه دلمناخه به وخت کي به یې نه احترام کاوه، دقنن کریم
به عزتی به یې نه کوله، او له سیاسي لویو خڅه به یې هم کله ناکله خان
خپراوه، خو داخلي لپ وخت پاتې شول چې وروسته پري سرو
امريکايوان شک کاوه چې دوي له پنديانو سره به معامله کوي، له هم
دې کبله له محجس خڅه لرى کول شول، ماته یوه اسپانیوی عسكر
شل ورخي مخکي ويلي وو چې مور دلته نه پرېبدی، او کیداي شي بل
خاي ته مو ولپې، خکه سره امريکايوان شک کوي چې دوي له پنديانو
سره کومک کوي، خو کېلی (کنجي) ولايبا له انسانیت خڅه لري او له
تعصب خنده دکتر خلیل و، چیزی تر بره و خنده بیوری به جزیره کی پاتی شول\n، ان تر اوسه (زما تر ایله کیدو) پوری و، اخلاق بی ناپوره و دلماخنخه\nاحترام بی ناپوره، همیشه به بی بندیانتو مشکلات جورول، بندیان\nبه بی ناپوره ها هر عسکر به بی کونشین کاوه چی مشکلات جورکی، د\nدروغو راپرولن به بی خیلی مشترانو ته لیکل، دکترانکریم بی عزتی به\nخو خنده وکره، بندیان بی و نرت چی وروسته به بی پادکره، اکثره به بی\nkامپ کی مشکلات له دوی سره بیدا کیدل چی بینه دیامانو خوول\nبه ورته ختمه شه، د شیپی له خوا به بی په عسکری غشی بوتو دربته\nکاوه، به زوره خبره به بی کولی او برقونه به بی روپالانل، دشی\ntلایقی به بی کوله دروازی به بی په، د نز، زور سره قفلولی او خلاصولی تر\nxو بندیان نا ارامه او索ی، خو بیا هم دخمت به بیکی به بیکی خه ناخه\nخدمت هم کاوه، خو ناتین فور ۹۴ تر یولو نه بو او متخصص عسکر و\nوحشی او پر مغرور گوندی، بیستی به بی خدمت به کاوه، او خورمه\nچی بندیان به تکلیف کیدای شوای دومره به بی بیه تکلیفولی، چی خورمه\nبه د بندی ضرورت و و نه به ورته راتل، او دخربی خواب به بی بیه سم‌ن
ورکاوه، او دمیرضانو راپر به بی په، پاکتیرانو ته په وخت سره نه ورکاوه،\nله نورو ایپتاووسره به بی له پی بروایی. ذک کلند کاوه. بی لح موجهی به\nیبی خلکو به سزا ورکوله، دلماخنخه په وخت کی بی بی مراحمت کاوه، او\nدکترانکریم احترام به بی نه کاوه، دا بیاوخنینی تولی و چی بندیان ورسه\nدومره په تضاد کی شول او نه بی غوشنتل چی دا عسکر به کمپ کی\nپاتی شی، اوبه بی پر شیندلی دکار به بی نه ورته ویل جواب به بی\nورکاوه د ثورای لیار ورسره نه وئل. تفتش او تلاشی به بی په\nورکاوه، اوبه نه بی بی پنکشیل ورته کول حتى بندیانو قصد وکر،
چی به ورودی وی بایدا خلک نه وی او که دوی وی مونی به تر خیل وروستی حده پوری مشکلات جور وو، همداسی وشول مقاومت وشو چی درخو میاشتو وروسته دوی له محبس شخه وويستل شول، او یا یه نورو تولیو وویشل شول، داهه تولی و چی تر پهره به موره گومن کاوه، چی بهودیان به وی، او یابه اسرائیلی عسكر وی، خو له امکان شخه به لری هم نه وترکال ۵۰۰۰ پوری همدا عسکروه چی ارمی بی بلل اویه زمینی قوا ووپوری بی ارتباط درلودی دهغه وروسته ناوتی يعني بحی قواوی راغلی چی اکثره واق دوی سره وو نسبتا ترزمینی خواکونوی بیشه گزاره کوله خوبیاهم متعصب خلک پکبی وه چی مشکلات به بی جوره ول اواسفزاژی اعمال به بی وی تر سره کوله خوبیا مشکلات جل نه کرای سول و بلداولم.
دائمیکاوی عسکرو نبیدیل
به هرو شیرو میاشتو کی به عسکر بدیلد، خوح به بال کی به پر لر
سم او ده بیکاره، او متعصب عسکر راتلی الپه خیینی عسکر چه
زهور سره پی شه روهه کوله بنه راته برپیشبدل، او موئنپ به ورسه بنه
اخلاق کول، او دهرو عسکرو به زمونپه حال افسوس کاوه، او منل به
یی چی امریکاوی مشتر موبی غولی او می خایهو استعملاوی، او به
درو غو سره پی موبی دوکه کیپی یو، او وعده به پی کوله چی ددغه
محمب احوال او د معتصبه امریکاپنوا وخشی عمل به دوی میدیا ته
باسي، او نیی به وربانیدی خبر وی، چی همداسی به شاید شوی هم، وی
به عسکرو کی یو داخلکاوی، انسانی پوهی او ادرک خاوندان هم پیدا
کیلی، به ورخ یو مشر عسکرو ما وریید، چی دامیریکاوی پن وخشی
سلوک باندی پی زرل، او تر استگو پی رب، رب اوشکی توبندی او
دابه پی ویل چی مونپ چالیمان یو، خو خان به پی مجبور او ناگی نبود،
دای په همه پینسه کی و چیز به پی انشالله به لیدلو واقعاتو کی یادونه
و کرم، هلتی به همیشه دری پلی عسکرو پن مجموع کی چی سره
سپین، غنم رگنه، او تور و، غنم رگنه اکثره په سلوک او اخلاکو کی بنه
او غی شفتی به پی هم درلوند، طبعی تحصیب پی به درلوند که به خوک
پکبینی پیدا کیدل کم بهو – تور اکثره پسوندو غوندی نابوهه، لیوان، او
دمیرانو غوندی طبیعت پی درلوند، کسالت پی دبیر و خوراک، خوب
به پی تر اندازی زبات کاوه لیندی، اودتعلیم سویه به پی تیبته بنودله، او اکثره
پی دنارو غریدو هبواندو مهاجر کا، متعصب خلک کم پکبینی پیدا
کیدل خوه به پی هم متعصب پکبینی پیدا شوه بیابه تر دهرو بیکاره او
بد وضعیت به پی کا و ه لکه یوجیوان غوندی زمابه ایگل (سره) به
استعمالول، له امریکا پی سپریبو عسکرو خشخه به چی دپر شکایت
کاو، بی‌نکننجل به چی هم ورته کوله، او ویل به چی پی پسه رهربد او
ظلمان او خود پرسته خان بالیی، خلک دی، پیسی او قدرتی پی
انحصار کری دی، او مونری په چندان اعتباره نه راکوی او په بده اوخواره
سترگه راهه گوری، خو په عین حال کی به له سرو خشخه سخت ویریدل
چی کله به چی زموپ سره خبره کوله، او یا به چی خه خیزونه راکوی نوشا
وخوا به چی کتیل، او خارجی به چی کاوی او بیا به چی خه ویل اوکول. اما سره
چی دحكوتم اصلی او داعیتی ورخلک و وو اکترو پی خه تحقاب
درلود، اخلاق به چی که خه هم ظاهری نورمال و، خو له چی او فریب
خشخه دک، عمیق، او د دروغو بهه استادن وو، او داسی معلومیالچی
نور عسکرو به چی تعقیبیل اکثره پی لور رته خلک و، خو که به چی رته
هم تیته و له غنم رنگه او تورو به معبرت او بیا صلاحیته نبکاریدل، او
محققین به اکثره دوی و ن، په لور رته خلکو کی هم لومری غوندی و
تعلیمی سطحه پی لوره بندوه او اقتصاد پی په معلومیه و الیزی
اعلم!!
او خلورم له خلک و، چی په هره وله کی بی ورپیدا کیدل چی امریکا
اندیان ورته وایی. دا اصلی امریکیان دی چی دامیرکا له کشف خشخه
وریاندی پی به هلته درئی کاو، البتنه وحشي او ددنها له رسم او کلتویر خشخه
لری پاتی و، چی ترهاوی دامیرکا په پربی خرکوی ذوند کودی
اکثره نشی پان معتاد لته اویکاره خلک و او تعقیبی سطحه پی دوره
تیته و، چی پخوا کی دیپیارکو امریکیانو په لاسو اکثره ووژل شول
مخلکی تری ضبط شوی، او باقی پی گرونه ته ونتسدیدل، چی پی به پی
پر امریکیانچوچیکی حملی کولی، چی وروسته له پره وخته تر
قوماندي. لاندی شول، او اوس په هغه منطقیو کی اوسی چی تکس په نه
دکترانامه‌ امن‌وردای: دامیکیابلی عسکرو

وی او دحكومت لخوا ورته بخنبل شوي وي، ددوی پر صادرات او وارداتو باندی محصول نشته او له کسالتته پک ژوند کوي، په امريکا کی داب پی اعتباره و، په حکومتی چوکیو کی ورته خای نه و، او نه په کابینه او پارلمان کی استازی درلودل، خو په دی خو کلونو کی ورته خه لپحق ورکول شوي دي، په سن او پارلمان کی هم خه سيونه لري، خو دوي خانونه مظلوم بنیپ او دامیکا له ملي حقوقو خше خان محروم بولي.

دا هغه عسکرو دی چې مطلق تویلو برغلوکرو امريکاییونه ته ولیم او بی رحمه وایپي، او تر حده زيات پي بد راخی، تر اوسه پوري بی دامیکیابلی الصلو خلکودنمنان او قاتلان، او دنوي دنيا غاصبن پولي، دی خلکو زموږ بنه گذاره کوله، او موبه پي دمظلومانو په ستاره کتلي او کله خوڅه پي دتسمي خبري هم کولي.
دگوانتانامولومری کمپ

لومیری خل چی موره هلته بوتلل شوو یو کمپ ته وروستل شرو چی انته بالاکونه او یو انفرادی يعني دکتره قلفی. بالاک یی درلود، چی یه هر بلاک کی یی انته خلوییت قفسه و دوه دگرخیدو خاویوه خلور ساده حمامونه یی درلودل. خو انفرادی بلاک بیا خلیرویشت قبره درلوده، چی عرض طول یی په اندازه دقفسونو وو، خو شب پاوه خاویوه یی په اوسپنیز دیوای جور شوی او بند شوی و، شاه ته یی یوه پیکه هیدناره درلوده چی شیره ده دولس ا نچه کی ووه، او مخ یی په دهیز ته یو کچنه کلکین درلود، چی په سیمانو او بیا په هنداری بوشل شوی و، او یو دودی دی ورکولوروکی سوری یی درلود چی یواخی د دودی پروخت به یی خلیباوه، او بیا به یی دنداوه، عسکر به یی بذ اخلائه و، او دودی به یی هم تر نوروبلاکون کمه ورکوله، دیوه بلاک اوبل بلاک ترمنخ خبری بندي وی، که به چا کولی نو سزا به یی ورکوله، داغوسلتولالی یی سره رنگ و، خو ترکالیو لاندی به یی هیث نه ورکول، دا غوسلو جامی ديري پنی او زیبی هم وی چی داکثره ورونو پوستکیو به ورسره حساسیت پیدا کاووه، په کوته کی د هر بندي لپاره لومیری خل د دورو نازکو توسانو، یوه پنو، دوه دخگ گلاسونو، یو داووب بوتل، دخان دوجولوده دساملونه، یو ورکی پلاستیکی فرش، یو دغانبونو برس، او کریم، یوه قرانگرم اود یوه ماسکا ا جازه ووه، دسزا په وخت کی به یی ورته یواخی دخوب پلاستیکی فرش پر پیشود. نور به یی پی تول شیان تری اخیستل خو اکثره وخت به سزا، سزا، سزا وو هکه عسکرتو نه غوشتنل چی بندي په راحت کی ووینی.
دومین کمپ په ژوریزو سره شرایط بنده شول دکمپ مسئول جنرال
بدل شو، خلک په درجو و هوشل شول سختی او عذابونه په خپلیک
دکتیسی قلی بلوکونه دری نور هم زیات شول، دژیرود و خت په یزیت
شو، او په هره خه ب خلکو ته سزا ورکول کیدله، مذهبی کتابونه ختم
شول، دیوی خریل شروع شول، او د تحقیق په وخت کی به هم له خلکو
سره بنه چلند نه کیده، دبنديان ولیاره له لومری خخه بیا تر خلورمی
پوری درجوی جویش وی چی اکثره خلک به همه خلورمه درجه کی و
دخلورمی درجوی بندي لپاره یواخی دی یو کوریچنی بلاستیکی دنستی
دفرش اجاوه و او بس، نور به په خه او وسپینی فرش ویده کیده او خه به
په نه ورکول چی خان پری تودکري او همیکی یاری نرس و نوانتی.

دارگزیان ولیت دچارچینو او سیدونکی مرحم ملا عبدالگفور چی تر
پیره وخته زما گاوندوی پاتی و، همیشه به په سزا، سراکی و او له
امریکایان سره به پی تخصص دهد وریخی یه تیریدسکری پیریده،
پیر خله به پی مانه ویل، چی دا ظالمان دیخلنلو ندی له یوه عسکر سره
پی هم دخیرو توان نه درلود، او کله خو به پی عسکرو ته دچیری په ذول
په غاره لااس تیراوی او دانتقام خبري به پی له خولی و وستی همارنگه
پی امریکایی ترجمانانهته دب ویل، که خه هم ما ورته پیردر و پی
وروره خوله و نینسد او ناوره خبرمه کوه، اوس ددی خبرو خای او وخت
نه دی گته له رسوی سزارته پیره وی، هم داسی دسر یا له وخت کی
دردمن خوشی اوازاش شو چی لپر وخت وروسته می دده دشهدت
واوریده. او پم دی ته ورته دملا شهزاده پینه و چی هله موری به
محمدیوسف پیژانده، ملاشهزاده دکنهارولایت دنوجاپی ولسوالی
دنگی ابادکلی او سیدونکی و، اوهم داسی ملاعیدالفغفور گوندی
دردمن خوشی شو چی لپور ورسته پی له شهادات خه خبرو. الله
جل جلالته دی تری راضی شی. که به خوکه لی امریکاییانو سره دنبمن هم نه و نو امریکاییانو داسی وف آو نارعا عمل سره، به یی ددبمنی. عقده اخیستله. چی نه مثال یی داوستی حکومت ملاته و چی امریکاییانو راتلوتوه یی لبیک اوننی راغلیب و یوه اوررسره یی.

ترنیله وسه همکاری کری ود ذره له کومی اخلاص یی ورسره کری و خوچی چکه گواستنامو ته راونسلت شول چه خیل تیرعمل نهایت بنیمانه و دانه چی یواخی بنیمانه و، بلكی ددبمنی. پوره عقده ورسره پیداگریه.

دوهم جنجال چی بیا عراق ته تبدل شو ملر یادیده، ملر ده متعصب

کافرظم و دسزا ده اسباب ده بربر کری، هر عسکری به یی واک ورکری وجوی شی یی زری وگواری هفته وکری. ایکو کمپ کی ببخی دنتها او تارنتگی قفسو خانوند و. ده جور کری، دایکو کمپ دیفر مختلف خایونه درلوند، مثلاوه میانه کوتی و، او هفته کی دندیو نیا قفس و، چی مخ ته پی حمام و، او تر دووه دروازو شاته به بندي و، چی یواخی پی یوی

ریموت کامره به تعقیدل. هیغ به یی نه لیدل او نه به یی دهیچا نرغ اوریده، سهار او مناشمه به ورته نه معلومهده شیبه اووررخ به ورته بو دول و، چی پیر ورودی به دداسی سختی اترا شخه په نفسي او روحي

امحمد ورور چی مغفره الصل و، او به انگلستان چی پی لی دوبر به وخته

demاجر اود بنیا غوشتونکی په خیر توند کاووه، دده په کول پاکستان ته داسلامی زده کری په خاطر راغلی و، چی پیا د پاکستان او امریکا

دانسان پلورنی د سوداقری په نتیجه کی گواستنامو ته رسیدلی و. لمه سره په کندهاه کی گاوندوی و، او به انگلیسی زده یی روانی

خیری کولی دا له هغو خلکو شخه وو، چی په کندهاه کی ندی دی یو
خروار خنجیره‌نداز تری پی چپر هستی و، دغه ورور له پورو سزاکانو شخه
په روهی او عصی ناروغبو اخیه شو، چی وروسته به په اروایی لحاظ
پهروخته له کنترول شخه وتلی او، خو بیا به هم سزا ورکول کیده، ان تر
دی چپ داسی وخت راغی چی به خان سره به هن بوهیده او دماغ یی به
لاسه ورکری و، کله چپ دگوانتانامو به ولی نوریه هم حالت خرابه‌نو او
دامیریکایانو عکس العمل به یی انتقایی غوندی نشوده، له دیپره وخته
وروسته به یوه انفرادی کی چپ دیسزا لیپاره جور شوی و زما گاونی
شو، د شبی په نیمایی کی راوستل شو، خو په دغه توله شیبه کی می
خوب خینی ونکری، که خه هم زما او دده تر مینخ پنداوسپینیز دیوال
موجود وو توله شیبه یی نعتونه ویل، او دفقرانکریم تلایت به یی کاوه
چی اکثره به یی غلغط هم وایه او به زوره زور به یی نصیحت کاوه، دده
په عقیده چی له سلگنو نو سوگندونو سره بهدرگه کیده، دا کال دمهدی
(رج) ده‌شور کال دی او په دی سره یی دخان تسیلی کوله، خو په دویمه
ورخ یی به‌عسکر په پشقات چی له خوروم یک و وویشت او بیرته
ایکو کم ته دسزا لیپاره بوتلش شو، دی وورو نریچی دری گاله په ایکو کی
تیر چرگ، ایکو هقه تنگه‌خای دی چپ ددرو کوتونه شیبه په مینخ کی
کوچنی قفس و، چپ هیغه به دی شوک نشوا دیلادی او نه به دی دچا رغ
اوربدی شوای، او نه به پکیمی گرخیدلی شواوی، او که به دی هر
خوومه په زوره زوره چیغی او ناری و تو هنچا به دی اواز نشوا
اوربدی، یواخی په یوه ریموت ملی کامی سره به عسکرو تعقیبیلی چی
ضرورت پر وقت کی به دی دکامی معنی نه لاس، شواراوه نو عسکر به
درته راتلی او بس، نه کتاب نه کتابیچه و چچ سری پری خان بوخت کری
وای، یواخی نه، خلور دیوال او دول دود فکرنه چی اخیر کار یی
لیونتو دی، دغه ورور که شهله با سواده پوه سری و، خو هره یی به
ل
لاسه ووتشل امريكاییان په دی ښه پوهیدل چې دغه وروستی چې دی او گه چې له چکا ولې کخېږوله وکی دی، خو بدی هم سړاو او عذاب یورک کبیده او بي رحمه سلیک ورسه کیده. دی ته ورته طارق، عبدالرحمه، دکټور ایمن، چې اصلاً یمنی و یاکستان ته دتعلیم لپاره په قانونی لاره راغلی و، او بیا افغانستان ته له پاسپورت او ویزی سره راغلی و، به کابل کې په دالوټا په موسمه کې د معالج طبیب او وظیفه درلوده. او په هیک قانون کې طبیب هره بندي کښی کو دکټور ایمن سعید باطرفی تر اوسه بندي او بالاخره لیونی شه. نوموئی دهیوکو یاکتر و، له دیرو افغانستان سره په طبی مرستی کري وي وخو تبجه ...؟ او پر نور ورونه و چې حواس په خراب شول او د لیونیانو په خپلې وې زونک کاوه، خو بدی هم سړاو له جدوله و یو وکی وړل. سره لېدل چې لینی مشرف دقله دی او داکله (چ) له خوا مسؤولیت تلی خو هرته همداسه عمل جریان درلود.
دلیل‌ها و دریم کمپ

تقیب‌اک و گودال بی‌پایه‌های کمپ دیلیا بلک پندرکسم
قفس اوگولیلا بلاک اتام او پندرکسم نمبر قفسونو کی پاتی شوم، چی
پوره‌تیه دویم کمپ کلی بی‌پایه، او دیر‌شمش نمبر کیفس ته انتقال شوم، کلو
بی‌پایه لب‌کتی‌تا تر نوره بی‌پایه‌ی خونه‌ی راکاوه، خکه کله ناکل به مو
دریاب تماشای کوله، او کله به مو ددربای کبیشی لیدلی، کلی‌یلاه
تقیب‌اک دریاب ته پنخوس متره مضافه دل‌لوده، خو موده وروسته بیا
انفرادی ته بی‌وتلش شوم چی تر دیره وخته بیا هلتیه وئم، په محبس کی به
مومولدا بایوشفتوتو کار کاوه، چی بی‌پایه شات‌ره شول، یوم‌ری به اونی
کی بی‌خول غسل او بی‌خول دگر‌خیاویلو بازه تی‌بیول کیود، چی‌یواه‌ی تر
پندرکسوم دفیچویوری وخت راکل کیده، خو لاسونه به مو ترلی و چی
پوره‌تیه بیا نین ساعت شو او به اوی، کی دوه خولی اوهم به کالی
یوخلی به اونی، کی راته‌ی بدلیده تر دیره وخته دنکاندو دیرکولو، او
دماشین‌ینه دس‌رخیرویلو دماشین‌اه‌تی‌نظام نو، چی بی‌پی‌ورسته به اونی
کی بی‌خولی ورکول کیده – خوراک به عسکرو وبشوه او په لوری شنو
صدوقوو کی به راته، کله چی عسکره‌ی عاجل خواره‌ی په گروم‌ی خورو
تبدیل شول، بیاهم‌دوی‌لی به عسکری کخوری راکل کیدی، او بیا
دسه‌ار او مان‌نم دودی گرمه او دغرمی‌هنه‌هنه‌هنه‌هنه‌هنه‌هنه‌هنه‌هنه
وه خو عسکرو به گرم‌ی دودی تببید شوه، خواره به البته کافی
وه خو عسکرو به گرم‌ی دودی، اویخویره‌ی چی به په زره‌ی غونبلت‌له‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مه‌مهر
دلیا به چی بیا به چی خه‌ب زره‌سونادی عسکرو و چی بیا به چی تر
اندازی زیات‌هی دودی‌ی راک‌ره‌هی چی بیا به چی به م دنار وغی سبب گرخیده‌ه.
دوشب قانون، ادیور عده. انتزاع معلومه و. هرگذ یه موفوض عسکرو
پوری اره درلودله، یه، گن قابونون کی خدوکانوتزیون کیده، یوه
پلاستیکی کاشوش یه هم ورسه و چی یواخی دیوخل لباره
استعمالیدله، خو دیر خله به ورونو شک کاوه چی هم دا ظروف خر خله
استعماللوی، نو هغ ورونو چی به شک کاوه قابونن کاشوشی گیلاسونه
به یی ب ترخوراه وروسته ماتول. دسهار له خوا به یوه له خگ نه
جوسریو کوچنی گیلاس شیدی، ای یو گیلاس یخ چای هم راکاوه,
البته لومره گرمه وی او وروسته بیا به یخو تبديل شوی، دویری دول
دول دولونه درلود، گوینی به هم پکینی وی لکه کب، چرگ، دغوبی
گوینه، بینینی، سبیز، لیبیا، گولیپی، پتایی، الی، رنگی، هگئی,
مصنفی باتی، رنگی، پتی خلر قسمه دسلو دویدی، اوئرنه له
شهه چی نومونه یی زما نه و شده البتلة دغه تول شیان به یی په نوبت
بخول خو دومره بی مزی اریخونده چی حددی نه و، صرف به اوبک کی
به یی ایشول اومی (خامی،) گوینی کلکی چی له خورل سره به یی قبض
حته و، او یک خو به نو دومره بدبیوه وو، چی به بلاک کی به ورته
طاقت نه کیده، یک خو طبیعي بدبیوه وی، خو چی کله په اوبک کی
وایشول شی، او دغوریون مخ ونه وینی نو ییا خودی خدائی سری خینی
ویساتی، خو ییا هم موری وی وو، دچرگ دغوسنو سری لشکی به هم
داسی سری سینکاریدی، لکه تازه چی وینی پکینی گرخی، وریجی خوه
دومره له چی نصبیل الله ورور خو به یه یوه گوله تویی تمامولی او
دویی گولی نه حاجته به ییا کیده، دویری دی خلر دوله وو چی یو
دولی په راکیوی تقریباوه گوله کیده ماسومهم نه باندی میده، دبادونی
ورده چی دری میوی به یی به ورگ کی راکولی چی تر
تولوشنیونبویندیانه غنيمت وو، زمون لباره خکه غنیمت وو چی هغوی
به دویدوی عائی نیوه، او دسیار لحجا بو گیلیاس شیدی وی چی هغه هم
즤وری په مینت کی پوره مرسته کوله خوکه په عیسکر متعصب ونیوه
یپی داسی خرایه ویلی چی دخورک که نه وی، او نوره دودی یپی اکثره وخت
دیره کمزوری وها او که دینخو نفور استحقاق یپی یوه سری ته ورکی وای
نوم مینکن ورباندی یپی صبر شوی وای، یپه خانگیری دول دسرو
امریکایاپو یپه نویت کی، دلماخه لیازره اجازه وها، اذان بمو کاوه، خو
کله کله به امریکایاپو عسکرو تمثیلول، یعني له اذان سره به یپ ناری
وهیلی، د مکی نتیبان پرتخته لیکل شوی وو، دجامعت لموینخ مولومروی
نهاو وو خکه صف مونه پرابرده خینی وریویو چی یپ فقه کی معلومات
درلود دعذر له کله یپی دجامعت کول جائز وگیل، چی وروسته مخکی
ورور دجامعت راکاوه او موره بره بو په خیلله خیله گرفته کی دجامعت
نیت کاوه، چو خینی ورویو یپا خلاف و، او دصاف پرابرول یپ واجب
گیل او په خیلله گرفته کی به یپی لموینخ له خیل خان سره یواخی کاوه، او
دتهجد اذان هم په دغه شکول وو چابه کاوه اوچابه نه کاوه، خو په کوته
قلیفیو کی بیا دجامعت کول تریدی هم سخت وها او کله ناکله خو به وخت
هم نه ورته معلوموده او یپ وخته لموینخونه به یپ کول، په هره بلک کی
کچنی گویا نصب شری ووه، چی داعلان په وخه کی به یپی استعمالوله
او کله کله به یپی ریکاره شوی اذان هم یکښی کاوه، چی ذپر خلله به یپ
دسیار اذان ماژیکراومآسیکردهم په وخته. کاوه او دوریو دغلطی.
سیب به گرخیده، خو بیا به موره دلماخه وخت په سیوری معلوموماویه او
په چرتوی شکل به مو خیل له لموینخ ادا کاوه.

ددریم کمپ په چورپی سره مشکلات تورهم زیات شول، دویدی کمه
شو، او کیفیت یپی نورهم خراب شو، په سزکی نوره سختی هم راغله.
مثللا دکبویک په نامه بلای جور شو چی تر تولویی سرا سخته ووه په دغه
بلاک کی به بندیان‌نوی یوه نیکرکی زندگی کاوه، دنها یه قفس کی به ییه
هیغه نه طریق‌یه وایی غوندی او یایی پرخان ویژه‌یه ییه ییه او ییه
گرمنی کی به ییه ییه ییه ییه او ییه او ییه کالیو ویژه کیا. بلکه لیوی
په نونکه ییه سره کاوه، او ییه بیل ییه منکه ییه کی حجاب نه و، دودی ییه
دپره کیم و و، او دعسکرو له بید سلوله سره مخامخ و و، بیت خلاشینه
دنتگه ییه وخت ییه حجاب نه بیجیاو، او ییه بیستری ییه به دحاجت
خای ییه ورتلت، خوب بیه ییه اکتره وخت ییه ناستی کاوه، او دودی ییه
په خاکی ییه به ییه دغه ننگ قفس کی تیپلوه و وله چی دا دتودیو
یواشینی طریق‌یه اوچاره و و، خو کینه کیل به تردنی هم نور سختی‌یه چی
دشتاب اوبه به ییه دشآه دخوا پرپنی کری، او دشتاب کاغذ به ییه
نه ورکاو چی وروسته به بندی دومره بی کلیف شیو چی اوبه به ییه
نغینی. دودی به ییه به خویله‌یه ترخو تسیناب‌یه نستیزی ییه تیپ
خیلی‌یه، خو کینه به ییه نونکه توری نه به دبوبی به خیه به ییه
کله چی به دحاجت ته ولپن نه به دبوبی. خیه به ییه تیپ بندیان به عذاب
کیل به دخانی نظافت ییه بر به لاسه به بل خه نشوا کولی، او به
ییه دومره پرپنی خلوتو ته اوبه نشونی پیدا کولی، دودی به ییه به نیم
چی به ورکاو جمبور وو چی به لاس میکی به واحلی به هغه لاس چی بنه
آوبو به خان پری پاک کری و، خویله و ونشی او به لاسیه کیبه لی
سلوله او به دبشر حقوق اونیوایی درامی کی!

دودی سرنا وخت به ییه تریو میونتی کیم نه و چی، بیا به ییه تر خلوتو
پنخو میونتی پوری دوتا کاوه، خو خینی وریوه چی دماغوتو ییه تیکان
خویله و و او خان به ییه به ییه شو کنترویولوکی. له عسکرو سره به ییه
معنامله نکوله‌یه نه تر وپره وخته به ییه چین کینتی کیدل، او به بلایی
بیا مشخص دلیونه‌یها لهار جویر شود، مخصوص خاویه‌یه او مخصوص
داکترین بی ییه دلیردل نه یکره به هغه کسان ییکینی میشت کیدل چی لی
دربی تنگسی، یا تکليف خده به یی دخان ورژنی تکل کاوه، دخان ورژنی
پیشینی قربین هرخ پنبدلی، چی بیا به یی په دیلیا بلک کی یی
خنگراتون تینگ ترل، او یا به یی په مخدره ترکیب ات کنه ارام سالم
چی دسر خلک دد دسر استعمال، او دسختی جکشونو نچین کاری
له کیله معتاد شدول، او بله هده افراد ورنه بیول کیدل چی
دامرکیاپانو چ جاسوسی به بتر نام شدول، نو ییا به نورو ورینون تنکول
او په بلاکونون کی بی یی په پرینشوند یناختن ین بی یی ورنه کوله بده بی
ورنه ویله ناری (لاری) بی یی په پرینشوند، خوب یا به یی په پرینشوند
خیری بی یی ورسننر نه کولی، ترخویاتهنه وباسی اویابل خایینه ته ولایسی
چی له دسر تکليف خده وروسته به یی امیرکیاپانو به ویل چی
لیه چی بیتیل کری، او که یی به یی نه تبلیلون تو ییا به یی په خانونو خرول
چی دگه ورنه دجاموسی بهن گنته و چی خوندیپی تری اخستی و ییا به
دلیونیانو بلاکنه بیول کیده چی دا بیا په خوخله ددروی دجنون با
لیوتونوب سبیل غرخیده (مکوو په چا چی ویله شی په تو) چی له چلی
جاموسی خده خه افغانانههه هه سردار، او فدا، د زرمت
اوسیدونکی، او انور دکترن اوسیدونکی چی بیا مرت ههم شهر، خدای
او رسولیته به یی په بیتیمبوتون کلش، او دفرانکاپم رسپکایی یو هی هم
وکر چی وورسته دبندیانونه دیبرادر دامرکیاپانو له خوا تری واختل
شور، خو انور بیا ویل چی تویه په وکشنه اودوا هده ییا وکر چی بیابه
داسی نه کونی په خپلوی ناتیپیمهن سو، دغه خلک چی په زرمت کنی
نیولی ناپری او عمرره په یی په اتیسی کلونون کم هه و پر هربه معتاد
اوتشیا و چی دکم عمری له کیله ددین خده غرخلینی و داکسان به
زرمت كی دشمودنامی قبندان افراد و چی دامرکیاپانوة پی کارکاوه
والله علم.
خه عراقیان و چه شیمار یی پنخه تن و علی، شاکر، ارکان، محمد، او یو بن چی نوم یی باد ته هز راهی، یو مینی و یو ثره نومیده، او یو بن سوریه و هب عاد الريحیم نومیده، دامعلوم کسان و خو چه افغانیاکی دری نور نفرم و چی دجاسوسی اشتباه پری کیده، اوه چه عرب یی هم و چی مورب به یی په گواندیتونب سخت خشه کیدو، او چه کله به راشخه لری شول تر بینا به مورب العالمین ته دشکر سجده کوله، اوه چه به یی قول او عمل ته متوجه وو اوه خله خولو سره به موه هم چه پام کاوه، خو دیادون ورده چی همدغه تولی چی په دروغوره یی خلکوته مشکلات جورول په پای یی که دبی ذلیل شول پری امریکایانو هم پری باورنه کوه خه معلومات یی موثق نه و، اوئر موبی دوي ورسره دبیر په تکليف شول، دغه کمه دولتنا کمپ یه نامه یادیده، او دغه منافقین تر منور په تکليف شول که خه هم د صلیب نشان یی په خیبرنو چوئردکی، پری یی وخیلی اوسرنه یی په امریکایی مودجور او یرابکیل خوه ورسره ووسوه ددغه کمپ ترمیم به همیشه کیده اوئنری نوی خاویونه به په کنسی جوریدل چی دوشخت په اورپو سره یی براختیا موندله، ددیلی دیه پریاختیا خهبه مورب دا اتکل کاوه چی دا کار لنه محالی (موقت) نه، بلکی دلیول پیان مفهووم لری او کیدای شي دا اراده تر بیره حده محدوده باتی نشی ور اعلم.
بنغم او گلونوم کمبونه
دیدی بوجود دوه نور کمبونه جوشن شول، چی یویی دیر سخت
او عدات خای و، او دوئم یی دیری امریکایی بندکی د راحت خای و
در احتمال کمپ د گلونوم کمب په نامه یادیه چی دزوند دیری اسانتیاوی
یی لرلی، او سخت کمپ دبنم کمب په نامه یادیه چی دزوند کرب
تول شرایط پکنیئی نالسانی و، مشترکه چی بنغم کمب چری سوده
عمومی کمب له ساحی خنده و، او، او دوئم یی دیر سخته و، او
محققینه به هم دنیدن تو غوستو دسختو شرائط ازانگی ورتیولی
اویه کال ۲۰۰ دجولیه په میاشت کی یی اویا نفر دنیدن به ناخابی
دول کمپ خنده وره وروستل، تری‌پره حده مور نه پوهیدلو چی چیرته
به بی بیبیلی وی و، چا به ویل از خای ته انتقال کری کشو، اوچا به ویل
خوشي شول، چا به خه ویل او چا به خه، خو ما له یوه عسکره خنده
ویستنل چی حال راته وواپی خنکه دیرخله به دی عسکرمه په غلا
دنی. معلومات راکول، خودی واقعی خنکه یی بخشنه وغوستن، او
ویل یی چی موری تبول ته یی قسم راکی چی چی بندیان خیر نکی، نیو
بیا هم دلیس په اشاره سره یی ویپوهوللو، خلیلی بنغم گوئی یی زما
دقفس پر پنجره غورولی کمبنیودی، اوراتن ویل یی زما لاس ته گوره زه
پوه شوم چی خه معنی لری، خو دا بیله غلاره دیره وخنده پاتی به شوه
چی دلی، وقت په تیریدوسره بیرته لوخه اوبرینیدن شوه، په لومه خل کی
اکثره عرب ورونه بوتلش شول چی قرب دیارلس افغانان هم پکنی و
لکه ملا فاضل محمد داریگان، محمد قاسم فريد دزرت، معلم اول
گل دجال اباد، شاه وی دکنده، محمد نی دخوست، او عبدالکریم
دخوست، حاجی روح الله د کونی، عزت الله دکریسا، چمن دلگر.
عبدالجليل دهلمند، نورالله نوري دقات شاه جوی، معلم محمد ظاهر دغزی، چي زما تر راوتلوب دمکه محمد نبی، محمد جواد، محمد قاسم، معلم اول گل، شاه ولي، عبدالرزاق، عبدالجليل، عبدالکريم، عزت الله، بیبرته تر یوکال وروسته رابیدیل شول، عبدالرزاق، شاه ولي دکندهار اومعلم اول گل نورو کمیپوتو ته راغلل، خو حاجی ولي محمد صراف دبغلان ملا خیرالله خیرها دردندار عبدالحليم دقات او روحانی دغزی، وره وروستل شول چی تول اته کسه زما ترخوشی کیو هلهته پاتی و. الله دی بي ملشي.

دنخم کمپ شرائط خه سخت و خو دانله ج به فضل او توفیق سره خینی ورونه پوره داوه او خوشحاله وه، په مجموع کي د تولو وروبو معنونيات لور و، شرائط يپ كه خه هم سخت بي رحمانه، ظالمانه دبسرپتند و، لومري بندی کوتي وي چي دلمه رينا او يا دهاي لپاره يي هیج کرکي اوهدارده نه درلودل، او يو کوچنی سوری ههم و چي تازه هواوته ورسي، يوه جاسوسي کامره دچت به سركي نصب شوي و او يو دسمبتیو وور تخت دکوتي به منته کي جوز شوي وو، تشناب، خان انداز او دامعمل داوبا کوچنی. نلكه هم دخونی دننه جورشوي و، فرش او دیوالوه يي دسمبتیو له خيشتو جوز شوي و، دروژي يي پي به برقي ریموت خلایصیدلی، او ترل کبیدی، دویو، چرخنیوتو دتپلو لیراره يي دبر کوچنی سوری درلودل، چي د ضوررت پروخت بهي خلاصول او بيرته به يي زر ترل، صرف دیوه قرانکریم اجازه به يي درلودل، دویو، ورکولو نهجه لومري دبره سخته وه، دمخامخ کیدو اجازه يي نه درلودل به مخ به يي دعسكر طرفته نه کاوه دشاه دخوابه يي دویو رکستل چي تر دبره حده به بندی خیل لاس سوری ته دنه ليدلو په وچه نشواي برابرولی، او که به يي برابر هم کي نودپر خله به قاب.
دریچه که به چپه هست و نوره ورودی به یی‌نه
ورکوله، تری به وخته‌ی دو‌تلود هقتن ورکاوته که به یی‌نه ورکاوته هم نو
په اونی‌کی یو خل به و، دگ‌رخید و خای یی د گرخید و لیباره کافی نه
وو، یواخی دلمر ورانتی‌گی به غنیمت وی، دووای به یی‌ده تکلف او تر
دری فشار وروسته ورکوله او که به ورکوی کیده هم نو گتی به یی‌نه
کوله، ملا فاضل محمد‌یی دم‌نی‌ده سخت تکلف یی درلود، یو کال
یی مکمل اومسلس ورانتی‌لون یو لخاری معی‌اپ ورانتی‌لون ونه منل، او
نه یی‌نه ورنه‌ده او ورکوله چی‌په با یی‌کی مجبور شوا دووبی یو خویرل،
اعتصاب کی‌یی‌پیل کی شپلرلس ورخی‌یی پیدوی‌یی د نه خویرل، او داوبی
نخ‌ونل‌ه تلال تده دووام ورکر، چی وروسته‌ده ضعیف او ناتون‌شو او
دکمزوری‌نه بی‌هونی‌به هم‌خکه غرخیدی‌یی او لودلی‌یی و، چی‌بیا‌د
بی‌هونی‌نه‌به‌حالت کی‌روگتون‌ته بی‌یول‌شوری‌و‌ماته‌ملا‌فاضل
محمد‌مرووی‌چی‌ماته‌ده‌عسکرو‌و‌مشر‌د‌دوی‌خویرل‌و‌رولنیز‌و‌کی‌خو
ما دواو‌غوینتنه‌تروی‌وکری أو ددواو ورکولو بی‌شرت‌می‌دوی‌و‌خویرل،
چی‌بی‌ای‌دوی‌تداوی‌و‌عد‌و‌رسره‌کری‌وه، دی‌ادنی‌ون‌رده‌چی‌د
امیری‌کا‌ان‌اک‌تره‌و‌عدی‌دج‌ولون‌ده‌مونه‌اوه‌وبی‌درووی‌و، او‌کله‌یی
هم‌و‌ره‌بون‌و‌نا‌مکله، سعسکرو‌معامله‌غیر‌اخلاقی‌او‌غیر‌انسانی
وه او کله‌چی‌به‌یی‌تحقیق‌او‌یا‌میدی‌کل‌ته‌بی‌یول‌نو‌سترگی‌به‌یی
پلاستر‌کیدی‌، غرونونه‌به‌یی‌سخت‌به‌گوسی‌و‌بندمل، په‌خوله‌به‌یی
ماسک‌اغوستم‌کیده‌، لاسونه‌او‌پنی‌به‌یی‌تینگ‌تی‌کیدی، او‌دوتلو
په‌وخت‌کی‌به‌یی‌په‌لای‌دوش‌شاه‌ل‌خوا‌و‌رتل، چی‌به‌روستی‌وخت‌کی
پی‌خ‌شراون‌ل‌پاس‌شون‌شون‌ری‌درز‌ب‌شخ‌به‌یی‌سروی‌و‌بری‌ده
یوای‌دخ‌یو‌کی‌به‌یی‌بی‌تی‌سی‌بی‌ل‌ین‌اونس‌یو‌او‌کی‌مط‌لک‌م‌ره‌چی‌بی‌له
قبره را ایستّلی شوی وی او بیایی پر بنیو را روان کری وی. یو ورود عرب چی نوم یپ ابر حارث دکوئی او سیدونکی وو زما سره دبر وخت گاوندی پاتی شوی وو، بیا پنجم کمپ ته بوتّل شو خو چی کله بیرته راوایستل شو ماّییخی نه پیژانده، او غومره چی ورته خیر هم شوم خای‌ته می نشو راواستلای بیخی یپ له شکله ویردلم او که به خوب کی می یه لیدلی وای یقینی و چی خنی ویرندلی به وای، اللّه دی تول ورونه دیدی ظالمانو له ناولو منگولو خشه به صحّت او عافیت راوباسی امین او دغه کمپ به ورتنو دبنگم قبر به نامه یداووه چی یقینی دروندو قبرو، مانه لازه کی له یوه وورشیخ صابر خشه چی بوسنیالوسیدونکی و ووشتل چی جیری یپ هنه هم داسی جواب راکره‌نه وی ویل دروندو به قبرکی چی یقینا تراوسه می به زره کی پاتی سوزونکی داغ دی.
شلورم کمپ

شلورم کمپ چه دغه نیت جوز شوى و چی کوم خلک خوشی کیبری هلته به خی اوشنه سلوق او معامله به ورسره کوی دودی. به کافی ورکوی میوی به دبیری ورکوی ترخو یی وزننه بیرته نورمال اوپوره شی. په دغه کمب کی چی ددوو سوو ۲۰۰ نفرو ظرفیت یی درلود دزوند شرائط یی دبیرنه بربر او او دعسوکو سلوق او معامله بیخی نه ای بربره ود. دغه کمب پنخه بلاکونه درلودل او هر بلاک شلور غنی خوئی او یو لوي سالون دحماونو او تشنابون لیاره درلود، او هری خوئی دلسوسکاسولاره اوسپنیزکیئونه اوخه دلمانخه خای درلود، او دبلایکون مخته یی دگرخیئداو او دودی دخورلو بارخه ساحه درلود چی په نوته وخت یی به شلو نفرو پکسبی تگ راتگ کاوه او دودی به یی خورن، دودی یی دبیره ود دیو خابی زوند اووسيدلومتیاز یی درلود او لمونخ به یی په جماعت سره کولی شواي، دوره شخی انواعو اجازه یی درلودل ده دمدني لیاره یی کافی مساقه درلودله. حمام یی په ورخ کی خو خؤلی کولی شواي او یه هری کوئی یی پها دهوا پنگی درلودل یه اوئنی. یی په خول به یی نامانشي فلم که کاغوسنته کتلاي شواي خوییدادونی ودیه چی دیرو رونو یی مخالفت کا ود اویوجه خویوبرع وروپولیزون مات هم کری، په خو سپین دیرو خلکووخ په یی مکتب (ئنوئنگی) هم وایه دمکتب دخیئن شاگردناریازده کووئکیو عمر به تر اویا کاله لور ود خو چی چئه به مو تعليمی كتاب غوئنیت نویبه به یی نه راکاوه، له دودی پرنه یی نور امتيزات درلودل، مثلاً یه اونی. یی په خلی مغزع، خورما، عسل، کیک، شیرخ هات ساس، ماینس، چیک اپ اوئنور داسی خو په نورو کمبو کی به بیا بندی.
وروز په یوه گوله دودی یسي خزونه وهل اوهميشه به یى دلوری فریاد کاوه.

دنخو بلاقانون چى منخ چي پرخا مسافه درلوده چي په ورخ چي به یى هر بلاغ ده د 30 دقیقو دوتلو اجازه ورکوله چي پکنی کوتی
دوقی بدل، او والي بال، او دوی میز د پینگ پانگ لویو لبابه جورشوي و او که به چى منده وهله نو ورته اجازه به وه خواکره وخت به دیهرونو کوتونکیو او ملاقات کورنکیو له کبله گنتش کیده. دا هغه کمپ و چي په هره اوینى. چي به ملاقات کورنکی یعنی تورستان، تورنالستان، او دامیریکائنون لوی پوری مقامات چي سنتران هم پیکنی شامل و راتلل، عکاسى به پکه له کوله او هرخه به یى په تلویزیون او عکاسى کامرو عکاسى چکل، اللته مورته به اجازه به راکول کیده چي خبرى ورسره وکرو او يا ورته دنورو وروینى دردونکی حال و وايپ، ددى کمپ جامی
له نورو شخه به رنگ جلا وی رنگونکی پي سپین، او زير پریاهنى به یى هم درلوده او ورسته دوي، ببى دري جوری شول چي پرینخل به یى مور خيله هم کوليي شول، او دیرپرینخل لبابه به پي صابوب، او شامپو هم راکول کیدله، دکمپ به لومري افتتاح چي به خوک دغه کمپ تى وروستل کیده نو دا خبره به پى خلکو چي خيريدله چي فلنکى ايله خوشى شو، او مور به هم دغه يقيق كاوه، او امیریکائنون به هم دا ويل چى هلته به خوک تروى مياشتي زيات نه پاتي كيپى، خو وروسته دا مياشت پى كلونسره بلده شوه، دامیریکائنونا خبره مورپته نوي به وه ددوي داسى وعدي دبري وي چى ببابه د وخت پى تيريدو سره له منخه تللى اوبابه ايسکسپايرکيدلي دبلاک پى مح يوه دهديات یااقانون پانه خورند سوي وى به هغه کي داسى لیکلى و ستاسي همکاري اواطعات تاسى به دزوندبه امتيازات دربه برخه کي دى دالمتيازستاسو حق نه.
دی ستاسولپاره نورتنگ اوسخت خاونه سته که تاسی خلیه همکاری
tه دوام ورنه کری نو هلت به بوتلل سی معنی بی داوه چی دنبدی لیاره
حق نه وو اوتوازی سزابدحالت دده حقو اوپس. بیره به راشو دریم کمب
ته!!!
دکلوبلاک خمخ انفرادی بلاد ته بوتلل شوم او هله‌مه می دب وخت تبر
کی، بیوه ورنگ بیوه عسكر راته وویل. تحقیق ته خان تیار کره له غرفی
راوایستل شوم او یو داسی خای ته بوتلل شوم چی مخکی می نه و
لیدلی. دغری دمنخ په کیری بوری بی تینگ وتلر، او دمحقق دراتگ
انتظار می کاوه خو ومی لیدل چی خو ته افغانان غرفی ته راغلل سلام
یی واچاو او شاه وخوا په چوکیو چی کپیناستل خانوته یی داسی
معرفي کیل چی مور دافغانستان دحکومت نماندگان یو دوه پنستنه
یو دکندهار اوبل دجله اباده او چوخره پنچسیریان و. کندهاری سری
یو گیلاس اوبه راته راوري، وروسته یی پونبتی شروع کری تولی هغه
پونبتی یی چی موزر به امریکایانره پیری انکار کاوه او هغوي به دا
سواولنر دبیر تکرارول اوبوه امریکایی بنسخ عسكره خو خلی خونی
tه راغله او په غوری کی به بی خو ورته وویل او یا به یی ليکلی کاغذ ورته
ورکاوه ماتریپر شک کاوه چی دا دافغانستان استازی نه، بلکی یوه
دسته‌های غوندنی ده، او دوی می دامیرکایانترجمانان بلل، اویه زره
کی به می وبل که دافغانستان استازی یا وفد ههم یو نو ددیو یه
دستور سره غواری چی موریغولو اوترخولی موخبی وداسی کوم چی
امیرکایان یکبنی شکمن و سره لدی چی خبري خلاصی شهو وی، له
سواولنر وروسته خه مناقشه وشوه او ما ورخبه خه پونبتی کولی
اوغوونستل می چی پوه شم چی رینتیادافغانستان دی او مطلب یی خه
دی.
ما وپنعتل چی که ممكن وي راته ووایاست چی دخه لپاره راغلی
یاست؟ دوی وویل غوارو تاسی ازاد کوه. ما وویل به خبره ده، خو دا
سنستی اوسینی عمل کتی متفقته ورته دی نه خوشه
کیدوازداریدو ته. که خنگه؟دوى په خواب کی گنگوره غوندی شول
او ما هم پیسی یونیندو خمه ماته ددوى بیوسی معلومه که کلله
په یی خبره خوړه یونشا خوابه یی کتی لکه غله غوندی او پیره وهم
کی ، خو کله می هم اعتیماد نه کاوته چی دا به زموار دهیواد نماینده
وی خوشه صلاخیت یی یبز کم معلومه، نور بهینه بیا تر ما وپر
شکمن و او ددوي سوالونه ته یبه په نسکنخل خواب ورکاوه. البته
دوى هم دپور بندینانو ته زره نه و بهن کری چی ورسره ووینی خوه زینه
پر زینه درسواوی اومنیع عکس العمل سره مخامخ کیدل. بندیناهله
دوى خنگه خو یونشتل اؤوخه هیله یبه درلوه. بندینانو تسیلی غونته
خواهوری بی غونته، دهیواو په حال یی خان خبره غونته، او له
ووفد سره پی شخصی دزره خبري غونته خو وفده دا یوه خبره هم نه پر
خای کوله، په تحقیق کی تر امریکایانو سخت وله خبرو پی خان نا
خبره بنوده. له امریکایانو یی سره کومک کاوه نو خوه د نالیمیدی
اوماموسي په وجه بندینانو له سخت غیرگون سره متحول، ددوى
لپاره به بهه دا و چی دتحقیق پر خای پی بندینانو دووال پوننده
کری واي، دمحبد له وضعیت خوه یی له خان خبرکری واي تحنی،
دخوشه کولو اطمینان، دهیواو په عمومی حال ددوي خبرول، له
کوروون خوشه به احولونو وروملو، دخواهوری احساس او په شخصی
تیوه ور سره غم شریکی تر سره کول. نه داچی دامریکایانه
نیمگرتفاووکی پی ورسره مرسته کری واي زمایه نظره
امریکایانوپنورل اوه لاس ورکول کافی و خو دهه خوه و پی دوی
به نه غونتهت ایا به پی نه شوای کولی. ولله معلم
خو دره ورخی وروسته بیرته لومری کمپ‌ه‌ه انتقال شوم. په ۲۰۰۴ دژنر دمیاشتو بی شیارلسمه خلورم کمپ‌ه انتقال شوم چی هلته بیا
تیره یال او خو دمیاشتو پوری میشئت ود.

خه لیدلی واقعات
به لومری دویم دریم کمپونو کی مو ده خه لیدلی او اوریدلی دی
خوریدونکی هینونکی غم‌ئه ولکی وریه ولکی، په دغه
دربو کلواوچمهایشتوکی دیلبو ستونزو سره مخامخ شوم، دبیر
ناوری، او ناخوایی مو ولیدلی او دهیرو نادرو په اره مو او وریندل چی
اکثره پی داسلامی، او غیر اسلامی قوانینو مدنی، اوغیر مدنیملی.
او بینه مللی حقوق پی خه خلاف وي.
په کال ۲۰۰۳ کی د روزی مبارکی میاشتی ته دوی ورخی پاتی وي
خیهنو امریکایی لوربویو موئر ته وویل چی دوي ب د روزی دمبارکی
میاشتی په احترام اومناسب کی د مشتی دیلو یو دیکو او دروزه
ماتی په وخت کی به پنخه خرمکو او په وریه قطع عسل درکوی، که
خه هم دروزی دمبارکی میاشتی بی مناسبی دا لپ شئی و، خو موئی ته
دیلو به اوغیه خبره معلومیه او وریندلی دیپر خوشحاله شو، خو د
سپا ورخی په شروع سره عسکرو دیلو ب سلک شروع کی چی هغه د چا
خبره شر ته پی دریا ونه مغروره اومنتکر به گرخیدل چیغي ناري
او دردی پی چورکی وو په بلاک کی معمولا اتنه خلوریشت نفره اوسیدل
دلباک په اخر کی درو نفر ورسره مشکل جور کی او په نفر وریندل
اویه و شیندله، هغه غرب پی هم دسما لیاره انفرادی بلاک ته بوتلی
خبره خلاصه شوه خو په دا بیل صبا چی دروزی لومری ورخ و دلومری
خل دیباره دیوری سزا راغله او سزا د تول بلاک لیاره چی ۴۸ نفره وه
سازدبالا سرجن تاکلی و ه، اودکمپ مسؤول بیله دی سیی به حقیقت خبرشی منظوره کری و، داسی لیبکل شوی و، چی دگرمی دویدی پر خای عسکری و جبه د ۴۲ ورخو لئاره، او داویو لئاره به هنره ورکول کیری خورماعسل اونورامتیازات به هنر ورکول کیری، موری ته دجیرت خبره داوه چی دروزی په مناسبت دامرکیانو خبرتنیا او بیا دلته دجویی.

دیسیسه او د مغتصبو عسکرو به سلول اوورسره دیوی سزا

بیا مو دعسکرو مشاراً او ترمتانان راونویستتل او ورته ومو ویل چی

یو خو روته ده د رویه په احترام باید تاسو ویکته سزانته وای راکی، او

بل یوه نفر اویه شیندلی دی او هغه ته هم سزا ورکول شوه نو وی نوروته

سزا ورکول، حال داچی هغه په هیغ هم نه دی خبر، دریم دیوی سزا

لومیری خل دی چی خلکه ته ورکول کیری هکه هم داسی ندی شوی نوکه

په دی کاردویاره نظروشی، خو ددوي خواب به تل متفی و، بالاخره یبی

بنکاره خبره وکره چی موب نظامی خلک یو او دیو سری په گنوه توله

نیسنو او توله ته سزا ورکو اوادازمور په قانون کی شنته، ولاه خبره

خلاصه شوه، خو دا داسی لوط دروغ و چی موب له ویره ورته دروغ

نشول ویلی!

یوه ورخ دقارانکریم مبارک بی عزتی وشوه یوی نسخی عسکری چی

بیدشکله اودبالاخلائه و، دی پیرتیاره اوتیزاواز بی درلود، دی بدغونی په

لومیری کمب کی یو قفس تلایشی کاوه او قدیا بی دوه کلره کارانکریم په

خمکه راغورخولی و، بیا بنیانوی غوشنتل چی دی نسخی ته باید سزا

ورکول شی اود قرانکریم د پوره حفاظت تضمین وشی نخو کله هم

امریکیانو داسی نه کول اولخیل غروری دبندی لپاره نه ماتاوی

بنیانوهو لومیری کمب کی اعتصاح شروع کی، دویم او دریم کمبیو

کی بی یه ملیتی وشوه دذگو کمبیوین ورینو ویل چی موب به غسل او
تفریح خای تنه و خو او نه به کالی بدللو، او دا به داحتاج به توگه وي
چی دنرو اعتصاب کونکیوی و رونیو مرسه وشي، کله چی دوتلو او
تفریح وقت راغی بندیانتو له وتلو شخه انکار وعرک او دکالو د بدیلدیلو
شخه پيهم دييه وکره تفریح ته وتل او دکالو بدیلدیلو بندیانتو حق و
خو کله چی به موری غوشت لدی به نه ایستلو خو په دغه ورخ امریکاییانو
دخته ترینگک لپاره له زوره کارواخت عسکر به چی شمیری دوی
نفره و او زغري چی هم اگوستی وی او اوسپینز پری. به پی په
زنگنمون ترلی او هر قفس ته په مارش مارش ورتل تلیزیونی کامرو به
پی دفاعیت او قهرمانی عکاسی کوله لومیری به پر پندری غربی په
قفس چی گاز شینده چی بیسه شی، بیا به قفس ته ورتوئتل او په زور
سره به پی دیاندا را ایستل، بیا به پی سر، پره، بریتوه، ورخاری
و رخچیلی او بیا به پی افرادی بندقفسونکی غورخول او دپروتو
لپاره به پی هیبطشی هم نه ورکاو، تولو بندیانتو به دایکا کرک ناری و همی
او خیپن به سکنخل ورته کول او په تول محبس چی داوسپینزوكبوتو
دربی اوئرگی و او دبندیانو دماغونه پکیبی خراب شول. او دخینی
ورونیو به پی نیمه بیره ورخچیلی او نیمه به پی وریپنی و، دخینی بیو
طرف و رخچیلی او بل به پی بیرپنی، دخینی او بیرپنی و، دخینی او بیرخچیلی و او بل
به پی بیرپنی و، دخینی او بیرخچیلی ورینیما پی وری خو چی شنگه
به پی زره غوشتت هغه به پی کوله حنی ناپی (د) کافره هم خیلب تونکه
ورباندی جورودله او لویه به پی ورباندی کوله.
۳۲- یو خویی په انپی افرادی بلک کی دتکیرونودی ناری شروع شوی او
داوسپینزوكبوتو تکول دیبول زیات شول او اوزونه ور سخت و لو غشت
ورسته معلومه شوه چی عسکرو په افرادی بلک کی یو عرب ورور
چی دسعودی او سیدونکی مشعل نوم پی و وواهه او ورده شو په تول
کمک کی گوغا شروع شوه تولو بندیانو دعا و کیه چی الله ج دی
دنشعل وور شهادت قبول کری اوالله دی وبخنی، تولو ورویو له
امريکايانو خشه وغوتول چی دنشعل ووررپه اره معلومات راکی که
نه نتو تول بندیان چی خه کولی شي هغه به وکری، حالت متشانج غوندي
شو هری خوا ته به عسكر دلیولویو یانگونو سره تاویدل اره زغره
لرونکی عسكر گرخیدل اوتوب لرونکی موئنیویه گزمه کوله، دانفرادی
کویدی به هغه کوکته کی چی متشعل پکنس وهل شوی و، سره دختر
گروونه و خریدل او غرفی ته سره تخته و خریده چی نور یه کرنو دبندنیو
اندیتوتی دیقین و خواتنی نردنی کرله، له مازیگئر سره تؤدی داعلان کولو
رغ وشوم ایه اعربي بیتیو اردو زیو اعلان وشوه چی ستاسی د وورر
مشعل حالت بنه نه دی دعاعی ورته وکری او تروا وزوننی دی، دی
اعلان خلکه ارام کری تا ایسه پوری خو روزندی دی خو ییا به هم
ورونیو غونیته چی به احوال په پوه شی، بی سبا ورخ بی نفر هسپیتال ته
بوتول شو او مشعل بی به نردنی وله شی چی حالت بنه نه او داندیشنی
ویر ووار ترا وزوننی وو ایه عاجل وات کی تر تدناوی لاندی وو،
وروسته له دی پره و خخته یغینی تر دوو درومیاشتو معلومو هسه شوه.
چی مشعل
وورر فلش شویدی زیه بی بنه او تول دبند اعضا بی به حرکته شویدی
ولی ووهل شو، چا وواهه، خه چرم بی کری و؟ هیه معلومهتوه نه شوه.
له
بندي سره دومره ظلم کله هم دبختیتوتی ور نه دی، او د نژی د تولو
قوانینو خلاف کار دی اونتراعمل دی.
مشعل دوه کاله شهر میاشتی به هسپتال کی تیری کری دلاس به
بايسکل کی به بی پو خای بل خای ته انتقالاو خو تر پایه جور نشوه بی
خروپی سری نه پوهیده او د اعضاو حرکت بی لپنه شو خو کنپیناستل
دویمه نادره

یو عجب‌یه او نادر کارچی دکمپ دمستورل له خوا به کیده داوو چی
لومیری خل دودی یو اندازه بنه وه میوه پی هم به وه، خو دوخت په
تیریدوسره به ورخ په ورخ خرابیدله، علت پی داو چی هره اونی. به یو
عسکر په توله بندیانو گرخیده قلم اوکتینچه به ورسره و او د دودی
پوشنه به پی کوله، چی خه مو خویند دی په دودی کی خه بدلول
غوارئ، او یه موجوده مینو کی مو خه شه خویند او خه مو ناخوننه دی،
چی کله به اکثره بندیانو ورته ویل دغله خه مو خویند دی راته زيات یب
کره; اور دغه مو نا خوینده دی کم پی کره نو په داسی چل سره به بر
عکس عمل کیده، مثلها له خویند شریو شیانو خشه به کمپل اور نا
خویند نه به زیاتیدل چی بالاخره توله مینو دخوراک نه وه سم شیان بیخشی
ورک شول او بیکاره شیان زيات شول، چی وروسته له پهره وخته مور
پوه شووچی علت هم دادی بیا به مو خه نرته ورته ویل اوکه به پی پونشنه
هم کوله په خواب کی به مو ورته ویل چی خه راکره ستاسو خونینه ده بر
مونیر فرق نلی، چی بیا له دیبه وخت وروسته مینو لر خه پرابره شوله.

3 - طبیعی ده چی بندیانو لپاره د وخت به تیریدو سره امتیازات
ورکول کیبری، په شرائطو کی پی اسانتیا راکی او زونین پی عادی
کیبری، خو په دغله محبس کی برعکس کیدل دهري ورخی، میاشتی،
کاله په تبریدلو سره دزوند اسانتیا وی کمیدلی، او شرائطو سختدل،
مثللاً دسوا انفرادی بلاکونه دیجیور شول، لومیری یواخی دملا پیتی و ه
چی خوک به تحقيق،سره صلیب، یا داکتره ته بیول کیده بیادابیته ب
خانخورون‌بندله شو دا خانخیران خه وخت وروسته دینبو لاسو او ملا خانخورون شو، او بیا په لاسونوکی دویم، دریم چرفت زيات شو، سترگی به لومروی نه ترل کیدی بیا دینخم کمپ لیاره سترگی، او غوروونه بنیدل، مذهی کتابونه لومروی ازاد و بیا په تول کمپ کی مطلق بند شول کوم چی په کمپ کی موجود و هغه په هم تول کرله، علمی کتابونه لکه داققیداد، او رياضی، بیالوژی، سياسی، تاريخی، جغرافیي او داسی نور کتابونه به كله تاکله راتلدل دا توله دوخت په تيريدلو سره بند شول، لومروی به په جزئی شیانو سزا نه و بیا شروع شوه چی په لو ګېښته که دې لاسو او ورکول کیدله، تحقیق به په رضا سره کهته بیا به سری مجبور کهده چی خبري وکري، دیب ورونو به په سخته سزا وورکول شوه، مثلا په میاشتو میاشتو خلک خوب. ته نه پریشندل کیدل لکه په ورکول ملا فاضل محداکووند چی دخترو د لږکله په خاطره په خونه کی تاره او ایرکنديشن به بیا په وروستی. یغی درجم سره ورته چالاوه او عسكره به په لرگیو تیمان ورته تکول لکه دغمو په موسم کی چی بزگر چوغنکی له کبتته شری، او دورخی له خوا به په ګرخاوا یوې خیالی دی نه ووه په لسکوونکسان به همداسی سماکیدل چی یپلی عرب ورونه ووه، د تحقیق بلاکونه به تیار دکندهران ترکیخانی بایوه ده، بل دیل به په شپو شهو دیندون سرا او پنی ووه خای سره ترل کیدل او بیا به بیا ایرکنديشن یخی هواته کښیلون، او خېنې عرب ورونه خو به بیا په ورکول کی کښیلون او بیا به بیا کښیته یې دېری تیزی سره په دریاب کی خغلولی تر خو بدخواهه شی او وهم هم ورباندي تیر شی چی په هفتوب هفتوب به بیا داسی سماکاڼی او ورکولی. داکتیار به په لومروی مرحلوکی هر وخت ازاد و او نبدي په یې دو ورکوله، خو یې په
داسی‌نهو دوایبه‌یه هفتو نه ورکول کیده‌ او یا به تر دیره وخته‌ داکترانو
ورته هیغ‌ توجه نه کوله، او نه به بی‌ دمراض تشخیص کاوه یو ورور چی
dکندهار دندورابک دولسوالی. اوسیمونکی و چی نوم یبدی مهد و
تر یو میاشتی زیات یپه له مرضیب شخهِ فریاد کاوه، او دورخی په
تیریدو سره بی مرضیب سختیدله، دوه میاشتی وروسته له حرکت شخه
ولود دولامیدلو نه و بدن بی تول په درد شو او تول بدن بی و پسید
بیا هم ورته پوره توجه ونه شوه وروسته مور، نور بندیان، مجبور شولو
چی مشکلات جور، کو اتوصیل کیناپایتونه ورته راوگرخوو دروایی هو
وتکولی اووه تولو به موهه لرو اوژ دکتربر ناری وهلی او په زوره مو
دقتسم تختونه تکول ثغ‌ عسکر وارختا شول مشران یب راوگونشتن
ترجمان راغلی او بی‌ای پلی محمد کلینیکه ته یپری وروسته یب دوینی
تر محاینی، دسرطن مرضیب معلومه شوه. بی‌اینی نه چی معلومه شوه،
بلکی سرتان یپه له وینی سره اینی ته تلی و چی له عاجلو عملیاتو
سره یی شغ دمه وشه، داخکه چی که بی‌ په وخت سره دمراضی علاج
شی وای، او بی‌ای دیندیانو دحقوق محاطه هره میاشتی تیبستی (معاینه
کیدای نو داسی‌ له بی‌ بی‌ینی به واقع کیدیایی. تور دی ته ورته سخت
شرائط هم دپره و ههدمان رنه ورکول شوی امتسیات بیرته اخیستل
کیدل.
هميشه به مورپ دیووی دکمنست شکیاکت درلود اوا له لوپری به مو
فريد کاو، ترصیر به خبره تیریدلله خکه ورخ، اونی میاشت، او کال نه
و، کلونه وو او کله نا کله خو به مو دجینویا کنونیش ته هم اشارد كوله
چی بندی ته باید کافی او دطیعت خواره ورکول شي، خودامریکانانو
خواب به مو داسی موونده چی تاسو به مورپ دیووی حق نه لري دغه لپ
دودی چی درکوو دا هم زمری احسان اوستاواستیازدی حقوق خو د
بیشر لیاپه دی، تاسی دبشر او انسانانانو به حقوقو کی حق نه لري او تاسی
دشکایت حق هم نه لرئ عیمي داتی شکایت هم ورباندي بنه نه
لگیده، كله بوش ملعون دی ته ورته مخ کی هم بشرته دشیطان القاب
کاره ول.

بل دا چی دژوند تول امتيزات به پلورل کیدل ، او هرگه دبل خه په
بدل کی ورکول کیدل، مثلینه که به پر سری یا یو بندی کولی شو چی
محقق له خان خه راضی کری نو دومره به نازول کیده چی دپر خه به
ورکول کیدل، او که به پیه خه شي له محقق خه طلب کر نه پی ورته
وویل چی ته به شه کوری، حتی له یوه خایه بل خایی به دی که بدیلدل
غونستل نو قانون داو چی محقق ته ولائيشي كه به محقق راضی نه و نو
ممکنه نه و چی بدل شي، او که به دی راضی کر نو بدليداي شوي
دشناب کاغذ، ساده، کاغذ، داوبو بوتل خلورم کمپ ته تلل، درجه
لوریدل تول به دی به سودا کیدل او دسوارلوپ په بهه خواب، او یا په نوي
خبره، یا په گاسوسی سره دیرموقت پرمختگ کیده.

کله كله چی به زورنالستان او خيني حكومتي چارواکی تماشي ته
راتل. أكثر به خلورم کمپ ته رهمنايي کیدل دا خکه دخلورم کمپ
شرائط تر نوروز بهو و اور هو درهم و دهلگونه لپاپارد دنیا ته نبکاره
کوله او اه غدروس مسائیتی بی دی کمپ ته راتلئ دستوری گونینی و
و بر طرفن له بنکاریلد خانه غدغ عکاسی بی دی فرست
درلودخلکوته ته ده نبودن شوی، اوله داجی همیشه به غدغ تولگی
مکرر راتلئ، بی ده ورخ دمعلم په دول بیا هم لیدونگی راتلئ یو عرب
بندی ته یو عسکر خر و زکری و، چی دینه په سیلانیانکی دامریکا
دبئیا ونس مشر کنیدی وور په یو گانگرس کی بندی واق لئی او
برحاله سناتور دی رخین بندینانو غویشتی وله کمپ به غرفه
خلکو له ورسوی کله چی دزرتینو دغه دلکه کمپا راغله مونیری یو تول
په خیلو کونرکی قلف کیو، زیارت کونرکی به بی کمپکی چی هغه غرفه
ته بوتلی شول چی نماشی ورته جوړه او چمنو شوی وو، وروسته
هستیالا ته ودلی چی هغه هم ورته به برابر شوی و، دکمپ دیبوه بلاق
ترشاه دروازه هستیالا ته ندی و چی هغه كونرکی هغه دوزراء ته ندی
شول، په بندینانو کی دورو ورنه وو چی په روانه انگرازی زهی په خیری
کولی شوی ده لغی فرصت خنوه استفاهه، وکه او له لور اوژینو
ته وویل چی که زمونت خریبی ته غور و وینسی مهربانی به موروی هغوی
ورته وویل چی ناسو ته در لیدل شوی هره چی نماشی دی دلتا هغه خه
پریته دی چی کله هم بندی ته نه ورکول کیبری، که ناسو واقعاً غواری چی
په حقيقة په شیئ نو پنځن، لومری، دویم، دریم، ایکو، کمپوته
ورشی او هلته وگوئی چی دخلکو دیروئد شراتئ خموره سخت او ناواره
ده هلته خلک وری، مريسنان، او له پراته دی. دومریم شکایت دا وچی بل
مور محکمه غوارو مور بیگنه خلک په وسائمو په اصتلاح ترورستان نه
یو پایه تاسو موئر محکمکی ته حاضر کریئ ترخو معلوم شي دلتا خوک
شته او خومره کسان امریکایانو په قفسغونکی ساتلی اوپندرکنیدي
خودده‌گشایی په وجه د کمپ مسؤول جنرال په غوشه اوقهش،
شلوننزو شکاکت کورنکیوته پی سزاروکه او له خلورم کمپ خم خه په
وایستل اوتل امتیازات په خنی واخستل.
پنخه کسان له پوسنيا خه راوستل شوي او هلونه په گوانتانامو کی
بنديان و، تحقیق دیر تری کیده او دنی سزاوی هم ورکول کیدی، شیخ
صابرا، ایب شیما، محمد، مصطفی، اوالحاج خپر مظوم او مسلمانان
خلک و دوی تر پایه ده دی نه پوهیدل دی وله مونراوستل شوي او گنوا
جرم موخه دی، شیخ صبابرا اوی شیماگریبان خو پنخم کمپ ته هم دسرا
لپاره بیول شوی و، همیشه به دوی په دی سره خوریدله چه تاسو وله
بنديان یاست او موره ته باید اقراز وکری چی وله دلته راغلی یاست
اوخلت پی خه دی دا هغه سوال و چی بایدن بندیانی کری وای شیخ صباب
ماته وویل چی موره ورته وویل موره خپه علت نه پوهیره خو تاسو که
موره ته علت و نه وایاست نو موره به نور له تاسو سره ددتحقیق په خت
کی خبری نه کو، دیر وخت پی خبری ونه کری خو بیاپای خواب داسی
موندلی وعجیبه دماشومانولیه ده سبیان الله خواب داچی
امریکایان یه هغو خلکوباندنی پوهیری چی امریکایانی، او بیا د امریکا
منافعه ته خطر وی که هم مومپه تاسو ظاهری شوی تلو، گن
ستاسو په دماگونو کی مفکوره داوه، چی په مستقبل کی امریکایانو ته
خطر ورسوئی اویه امریکایی ودانيحمیلی ترتیب کری، نو خه تاسو
امریکایانو ته خطری بست موره دلته راوستلی یاست اوموبیره لرو چی
تاسوبیله محاکِمی تره، وقته وساتو مونچی داسی فوق العاده حق
امریکاته چاوکری دی، دیادونی ور ده چی دغ ورویه نه افغانستان
بیدلی و، او نه پی له کوم تنظیم سره رسمنا تماس درلود یواخی
دسریان دنلم په وخت کی په چی دبوسنیامظوم مسلمانان په چه
شهادت رسول جهاد اوداسلامی مسؤولیت له کبته دخیل وورونو لنگه
کی و اوانتیجه بی داشوه و اوانتیجه بی.

له قرانکریم سره
دامیرکاپینی عسکرو معامله

دکاتشکریم بی احترامی او بی عزتی خو له لومری شخه امریکاینو
tه عادی کاروو له مورینه بی هم هماداچی توقع درلوه، خومورته
dژنونده فرض وو که شخه امریکایان موریته به دی فنک وری و چی
ولی موریته قرانکریم دومره مهم دی، اکثره وخت به دکار پاك بی
حروماتی دستونزو سبب گرخیده او دا کار خو به پر خله قصدآ پیننده,
او کله به سهوا، خو قصیدی اعمال به پر کیدل لکه هه دکندهار پیننده
چی ورلندی می ذکر کی، خو به گوانتنامو کی تر لس خله هم پر دا
کار وشوه بینخه خله خو امریکایانو په خبله رسمآ منلی ده، خو خلی
تردی وروسته پیننی وشون خو خلی به پنخم کمب کی ورته پیننی
وشونی پیرینی مشکلات تری جوریو. دسرپلی پیرینی وی او قرانکریم هم دعسکر
په لاس اخیستل شون و زموری سره دا وده سوی ووه چی قرانکریم هه به
عسکر لاس نه ورلندی کیو او نه بی پی تلاشی کوی خو به پنخم کمب
کی دحمزه معامله وروستی. پیننی ووه چی دعسکرو له خو وشوه او
ییایی مبارك قرانونه سره لتولی و سره ددی چی له موری سره وده
شهوه ووه چی تلشی ور خو باید بدنیان خبل قرانونه له خانه سره
پووضی چی ودغو وعدو پر خلاف سلوك دبندیان د سختی غوسي سبب
وگرخید او عکس العمل بی مشکلات اواعتصاب و ترخوخله کره
وئته خرگنده کی.
بنیان‌پای دنیا کی عاجزه اور نا وسه طبقه ده؛ چی ہیں یہ پہ واک کی نه
و یہ نہ خوش کولی شی! خویه تیرھے دایم کیاپان یک یرغم شوی بنیان
یہ عاجزو کی تیر تولو عاجز انسانان دی چی دبشر لئی تبول حقیقو محرمو
یہ برخی او یہ نے انسان ایک انا نکادشی دی چی نے جب شری قبر
بریا یومنا مبارک دزودن تن تبول اورین وو نو خویی نبی پر دیقران لیارہ
و کا مبنا گری بننی بے زخمی کاوہ او وریا توی ی بے ژرودن کاوہ.
قرآن کریم دنیانو لپاره دعوی اور سزا تروی لوئی وسیلہ و چی
امرکیاپی یسکرو بہ ہرخت دنیانوی نه کارولاو ایم یسکرو بہ
بنیانو او ربندی غیرت کاوہ ایم امرکیاپان بہ ورتھے دزره دخوینی
و یوکولو چی بہ امرکیاپی خناراو گوپنیلو بنیانوتو سزاردکری
نوقران کرم لیب میخ کوی لووابای پی پورنیاں اوچولو، موپر پہ دی
پورشیدلو چی قرآن زمورد دعوی او سزا سبب دی، امرکیاپان تیری دارو
میکیاپان تیری ناورہ
عفاد کوی او دنیانو پہ پنی استعمال میکیاپان خویی مکری وای
چیار مونی چرلوoho
موپر بہ همیشہ گوپنیلو چی په چمپ کی باید قرآن کریمو نی وی موئر
دقران مبارک پر تسليمدو تینگنار کاوا، چی دیسیلمولپویۆ ویج پی هم
دستونو سرپا مخامخ شویل او امرکیاپانویلو داکار کاوا؟؟ چی کل یه
موپر قرآن لہ خان سره نہ پری بیوب هم پوران راکول کیندا او کہ بہ مو
دخان سری سانه اوی حفاظت بہ مو پی یم هم نشوای کولی پی دواروو حالت
کی مشکلات پیدا کیدل چی پہ سلو کی اتیا فیصدہ عذاب موپر ہو
دقرانکریم پہ سبب راکول کیندا، او پاتیش فیصدہ نور مشکلات وہ
دقران پہ عوض بہ موپر نور مذہبی کتابویں گوپنیلو خو داکار صورت ہو
نیوہ او یوای جی موپر دقران دساتلو اجیاہ پر موپر وایسب.
دی‌عبدالله خان دخولی اخبار
دی‌عبدالله خان دخولی، ولسوالی او سیدونکی عبدالله ور و چی اصلی نوم بی خیرالله ور او خیرالله خیر خواه نامه نیول شو و او بیا له بر وخته وروسته له گواتناماو خمه خوشی او ازاد شو، دخلو سترگا لیدلی حال راته داسی ووایه چی کله پ کندھار کی دوی بندیان و، هره ورخ به دتلتشی په نامه امریکاپی عسکرو ددی دتوهین هخه کوله، دده په ویناپو خلی عسکرو تلاتشی کوله زی پی له تفتیش وروسته پرمختی پر خاوره وغورخولم، او زما مبارک قرانکریم پی له تلاتشی. وروسته پانه پانه په مخکه وغورخاو، چی کله پی قرانکریم وغورخاو ددوی دتلتشی سبیلی پی لدی سره وو پیرقان الكریم حمله کرده او په خوله پی وختیدی چی کله مونه. دغه حال ولید دانله اکبر ناری مو پیل کری سبیلی بیرته قرانکریم له خولی وغورخاو او عسکر بیرته قرانکریم پورته کری او ما ته بی پی راوغورخاو چی دغورخولو په وخت کی قران کریم به هغه ستلت کی ولید پچی بندیانو ته دققیای حاجت په خاطر ایبنی و. عبدالله ور وابی پی له زرا بله چاره، نه ود هم پرمختی په خاوری کی پرولات وو، او قرانکریم خو پی هغه حالت کی و، مانه یواخی داویل ای مبارک قرانه ستا خو هیغتم نشته یواخی دا چی دانسانویه خاصه توهگه دملسیماناو دهایت کتیب پی او زما هم پی له دی پچی په تا عمل کوم بلگا نشته، نوته په اختر کی پرما شاهد اوشی، او زه به پر تا شاهد اوسی چی دنیی استکباری قوت دنوری کفری نیزی او په ملسیماناو کی دمیشوانا په مرسته او کومک زما او ستا سره دغه چلند کاوچ اوبدئاپی مظومیت په حالت کی وو.
دسعودی اوسیه‌دانی یکی از فعالیت‌های شاکر خوانی محققینه و پژوهش فیضی در سیر و زندگی او می‌باشد. در شاکریتیا، خبره و نکرده او، او به خاطر خوشه و نه منی چی محققین یکی همایی نو محقق به پر قرانکریم باندی کی‌پییدی ورلده آمده.

دبی خبری به رسواعد بل سره پیرو وروبر ویگرت وکری، او دیپر به عذاب شول به میاشعیون میاشعیون یی دیوید، ونه خوره او به رنگارنگ ستوی سره مخ شول، دتفاشعی په وخت کی دیپر خلی عرسک دفرانکریم سره موننتمب اوبا به پی لاندی راغورخاوه ای پی به پی دخط دی سهی ویکرکاوه او عامل به پی به هیخ دیو لستنیزی اوسزا سره نه مخ کیده، او نه به سزا ورکول کیده، یو خلی خو دا هم پیپه شوه چی چله به پنده ته سزا ورکول کیده نو قراننکریم به هم خینی اخیستل کیده او چی کله به پی بدی به هم خیل اختیاره نه غولت نو بیدار سزا موده

ورنه نوره هم اوربیدنیه، دفرانکریم داحتراشم فشی ورده تر پایه هم یه خاکیتشوه خو دیندیانو دسخت مقاومت له خاطره دوی مجبورا خن تا نا خه اقادمات وکرل خاورمیکایانودشکار عکسونه دکریکاتور به شکل جورکره دشفسی لخاوی دیندیانوکفسونه نه ورگورژولوی و په هرگه کی دشکرترعکش لاندی لیکلی ور امناف، ترخودنورو بندیانگونمان پر بد کری. دی تنوره دیپوی بیلی اومریان و، په یوه تله کی دیبدالهادی عکس اویه بله تله کی دردیجه شی دیرودوغو تله بهره درنی اوهغه بهله سپکه و، عبدلیهادی پدی متهم و چی گواکی دی دیزقائی ورودی اوهغه به هکله معلوماتلری خوعدلیهادی دانه منه، کله چی امریکیانوگوندیتلچی یوندری منفور کری نوداسی کره به پی کوله خوغله به بالالعکس به خلکوکتبی دیحوب سی خکه چی دامیرکا یانونه.
خبره هیچ‌جاهم اعتماد از وروسه نه کوله اودامریکایانوئه دبنمن
خوندور کاوه اومحبت به یی ورسره کاوه.
قرانکریم به له بندي سره په قفس کی و، او یی نازک ماسک ورته
dپورته ساتلی په خاطر ورکول کیده، چی حفاظت یی وشی دیبر عسکر
چی مشکلات به یی نه غونبتل قرانکریم ته نه نپر کیدل او احترام به
یی کاوه خو کله چی به بندي تحقیق، چاکتر، یا دگرخیدلو لپاره دباندي
نه دخنگ گاوندیو ورونه به یی دقرانکریم خارنه کوله ترخو ورسره بی
احترامی ونشی.
دخویندیانوئه

دروی بنیان پچ، زمین تازی کاوندیان و یو دی تاجکستان، او بل دیمین او سیدونکی و، تاجکستانی ورور محمدیوسف، او یمینی ورور مختار نومیدل دادوه هغه کسان وه چی ده قلمه چنگی به ظالمانه دسیسه کی تر تسليمیدلو وروسته زوندی پاتی شوی و، دوی به دخیلی تسليمی، او بیا دب سلول، او بیا دمبایی، دناخوالو قیصی به بار بار راته کولی، دوی ویل چی مونر، دوستم خدای ناترسه ظالم ته یه دی نامه تسليمی شول چی بی عزتی به راسره نه کوی، او دژوند حضاظت به مو کوی، خو بیا تسليمی، وروسته هر مه بدل شول، زخمی ورولی به تسليمی وروسته وویتکول سوه او یوپاشهیدان شول او یا زوندی تر خاورول لاندي شول او یه زوندو ورولی هغه توهیننونکی خه وشول چی کله یی هم له مسلمان خچه غه چی ان له انسان خچه توقت نه کبدله، بی کانو ویتشتل، بی لرکیو او کونداگونو ودل، په سپیرمو، سترگو، غورو لرگی منیل، او نور داسی کره تر کالو کشولو بوری ترخو بربندشی، د تیولو لاسونه تر شاه وترل شول او پنی هم دخینو تورلی شوی ای او بیا به کانتینرتو کی واقول شول دومره زيات به په کاندیسه کی اجول کیدل چی له دیره زوره او نفس تنگی نه بیا هم دیرو خلکو زوند له لاسه ورکی، چنگی کلا نه راوستل شول او په دیره بی رحیمی یو پر بل وغورخلو شول، تربی او ویل وو دیودی، اووه به نه ورکول کیدی، او تیولو چی بی جیبو کی خه درلودل خینی لوئی شول کله چی خه اووه یا دودی، را کول شوه نه دیهیاتنر په شکل وه، دیودی دخولو لیباره تر شاه ترلی لاسونه راخلاص نه کول شول، او یو دبل په خولو به مو وچه دودی سره پری
کوله یا به مو یه خوله کشوله تردنی حده جی دوستمی ملبشتو به دوی دیش
غوندی لوبی رایاندی کولی، او په لغتو به یی یو له بر سره جنگلو,
دوی به دیر پریویل جی موی ای دی سخت پنبه بانه وو چی وی لی تسیم
شولو. خکه تر داسی وحشی او غیر انسانی عمل خو مرغ خو چنده
بهتر او عزتمن و مهدویوف تاجکی خو دا هم په ویله چی کله زما د
چیب پی سی اوسمانی لوب شو یوه ازبک ملبشتو می به خوله کی وکتل ما
پخوا دزیپو بون باره غابونه یه خوله کی اینی و هدی دوی فکر وکری چی
دا به سره زر وی یه پر قوت سره یی غابونه را خنه کشولی. خرگنگه چی
هغه پرینگ و نوی بی دپلیس په واسطه کار شروع کر خو بالاخره ما
ورته وویل چی دا ژیردی طلا نه ده بی قیمتی شی دی همداوی یی
دنورو عسکری په تایید سره زه پرینسوم، دیدویونی ویره چی
محمدیوسف تاجکی دده په قول افغانستان ته دویزی اوپاسپورت له
لاري راغی وویه کندوزیکی یی مزوی کوله
خو مختار چی دعمر له لحاظه کم و همیشه به یی د جنگی کلا دیاد
سره ترگیتو سترگو یوبیکی راتلی او افسوس به یی کاویه، ده راته ویل
چی کله به مور ذیر سخت په عذاب شولو نو مو په خبل منخ کی وویل
چی ترگی دوینگ خو مرغ بنه دی کونیشنه به وکری چی لاسونه سره خوشی
کرو، او بیا به په موجوده ازبک حمله وکری تر خو یا مره او یا لدی خایه
ووزو خو دویلو امکانات بیخی کم و، همداوی وشو دیپرلو لاسونه
خلاص شول او دالنه اکبر په چیغه دلوا خداپه نصرت سره مو په
عسکرو حمله وکری سلاح مولاس ته راغله. جنگک شروع شو او
امیریاوانو لروخت وروسته بمبارد پئیل کر تردنی چی اکثره ورونه
شهیدان شول. تصیری ورخو جنگک دوم وکری وروسته دوستمیناکولا
ته اوخینکوتوته دفترولویه زریعه اور وکری بیایی اوبه خوشي کری
درخواست‌نامه‌ام از دوستان من

درخواست‌های لازم مانند آزمایش کاراکتری کلا و خواصی تولیده‌ای که از او پیدا شود، او به دوستان می‌گویم. می‌توانست در وصیت کیسی از دوستان من بیان شود. در زمان‌های غمگین، وقتی این دوستان از نظر من کمک می‌کنند، به خاطر طرفداری من از آن‌ها، به این دوستان فکر کنیم.

در طول زندگی، بیشترین امکان راه درک و درک کردن خود را به دوستان می‌دهم. به‌طوری‌که در هر موقع، دوستان من می‌توانند به من کمک کنند. در زمان‌های مفصل، دوستان من می‌توانند به من مهمات اورمری، مو علاجی شویی بیایند.

در زمان‌های بسیار دردناک، دوستان من می‌توانند به من کمک کنند. این کمک کارآمد و مؤثر است.

در زمان‌های بسیار مهم، دوستان من می‌توانند به من کمک کنند. این کمک کارآمد و مؤثر است.

در زمان‌های بسیار مهم، دوستان من می‌توانند به من کمک کنند. این کمک کارآمد و مؤثر است.
په خلکو کي تكليف زيات شو چي خلکو حواس له لاسه ورکي، او یو په بل به یې خولی لګولی، او یو د بل غونئي به یې په غابونو سره پری کولي، او په خانونویه نه سره پوهیدل، دی وایی چی د په خلکه موازاونه اوریدل چی خيني بنديانو ورونه به ويل چي هغه دي رسول اکرم (ص) راغی، او چا به دجنت ناري وهلي او بيا به یې روح له تنه جلا کيده، په همدي دوی دري ورځو کي دغه بدحلات او دري ورځي وروسته دکاتینه دروازه خلاصه شوه زه لاهم دکاتينه په پاي کي ژوندي پاتي وم، او زما په شمول بياخی دولس تنن ژوندي پاتي وو او باقي توله به دغه وحشي عمل سره له دنيا هغه ولایل او شهردان شول. زه دمارو په جسدو پاندي راتیرکیل شوم او په راووتم، دده په وينا لومري شوک چي زما ګرځي پری وړکيدي هغه شوک او چي مایي کله هم فکرنه کاوهد. او ژي په هم دیداولوړات نلرم او بیرته ژر وترل شوم او سترګي مي پدني شوی او دشبرگان کرګيرن محبس ته بودل شوم، دیادونی ورده چي له مزارشريف شهچر شرگانه پوری یوکي دی و ژوندي دی ساعتو دموتر لازه تر کي 120 کيلو متره مسافه ده، ده ده وویل کله چي په شرگان کي له نورو کي ژوندي ودل شوم یو نورو پوښتو کي ژوندي هم دخيلو ترخو قيسو شهچر کرم، او په تولو پاندي همداسي ناوري اوپي رحمه حالت ژيې شو وو چي پي تجيه کي پي تقرپلا د اتهو زره تسليم شوی کسانونه ملیم شهچر د دري ورځو په اتکل په پاسورا ماستو وروسته ژوندي پاتي شوی و او پاتي په زره شه خوا تسليم شوی اسیران تر خاور همداي، او یا د بندیانی له کله وسوخ او سپو نه کار وشو دچاپه مشوره وشو، او تر شاپي دچا لاس او خوزمان لیکل او پاره دومره هغه كافي دي. دلته پايد ووايم چي هغه مهال ددوي تر تسلیمی
دوستم بی رحمه سره خبري وکری او هر خل به یی دیندیانو دسالیمیت اطمینان را کاویه، دممل متحد دبیری حقوقی، دسری میاشتی دمقاماتو سره می په اسلام اباب کی عاجل ملاقاتونه وکری، او هی عاجل اقادم کولو می خنی غوئنتشه وکری تر خو دخیل کو زوند بچ شی، او د بشری حقوقو دخوندنی ساتلکو خارته وکری. زه په دی سره پوهیدم چی دوستم دوینزیبنلوندو زؤر، زؤرها ده خدای خبر چی بندیان به سالم پرپیدی همداوجوه و چی لاس اوپینی به می هری خوانه غورخو همداونگه زمترنیتروخنی می لی موجوده ولسمشرنامکزی سره هم داسیرانیوی ساتلکو دیبلفوون په کرنه دده توجه وغومنته، اوله پاکستانی دیکناتور پرویمشرف خنه می هم رسمداهمکاری غوئنتشه.

وکره خو ونه شوه خه یی نه کول یاپی نسوا کولایی وانله اعلام.

یوه بل بندی چی نوم یی عبداللفی زمرو و دخویش دکلی اوشیدونکی و ده دخیل نیلوپو په هکله راته وویل کله چی زه له کور خنه بوتلل شووم او د گندهار بلی کله اناه ته په چی تامه معرفی کرله شوم چی گواکی زه هغه کس یم چی دکندهاری هوایی میدان می توغندي تیوگولی دی، هلته بوننتی راخنه دبری وشوی خو زه له هغه خنه نایربرم و چی دوی را باندی تورگلاوه بیرنه دوالی دوروی ابرالرارق په لاس هغه چاته تسیم کرل شوم چی پخوانی مشهرون کمونست قمندان الله نور نومی وو، چی دکمونست رزیم په وخت یی دلبنکرگی په والیت کی نظامی دنده درولده په زرگونو مجاهمین بی شهدان کری وو او دکمونست رزیم له نسکوریدو وروسته پاکستان ته تنستیدلی و خو دامیریکایانو له یرغل وروسته بیا خرگند او فعال شو، په همدی وخت کی دکندهار دهواپی ذگر دامنیت مسؤول و او هغه ته
وروسپارل شوم، او له سیارلو وروسته همگی کوچیته بوتلل شوم چی دیوالونه یپ تول یه سروونیون رنگ و اوسپینیز کیبلونه راغل او وحله شروع شول خو بیا هم ما ههغه خه یه خان نه منل چی دوی به یی تور راباندي لگاو، بیا دسزا او شکنجو تکتیک بدل شو دشپی لخوا به خول کیدلم او خو قسمه خهیدل می ولیدل دصلیب غوندی پیپونه تیار شوی و په عرض به له یوه لاشه تر بل لاسه تر لستونو ایستل کیدل او بیا به یی په یوا لیلونی رسی سره وترل، بیا به یی خویلم خرخو به ده بیهونه شوم او بیا به یی سرچچه په پیپو خرخولم او دورخی خو دکیبلونه گوژارونه و خرخو ورخو همداسی حالته وچی پیالله نورقمندان په خیلله راغی اوراته ویی ویل که خرخومره خان تینگک کری بیاهم به اقترارکی اوکه اقترارنه کری نوپه دغه کیبل به په ملادوله خایه کیپی او قسم دی که تؤیندی خلاص چی یه هم دی مجیبوري می ههغه خه یه خان ومنل چی دوی راته ویل، تر اقرار وروسته بیا امریکایانو ته واحی شوم.
دیویه بل وورقیص‌ه

یوه بندری ووروچین یوه غسان او دسعودی عربستان اوسیدونکی
و دخیل اسارت قیصیه یی داسی راته وکره، ده ویل مور لاهور ته ندزدی
په یوه سرای کی ددی لپاره اوسدلو چی بهر لاره پیدا کیو او له
پاکستان شخه ووزو، خو دوتلو لار په هپرو روپیوراته پیدا کیدله او
دومه کافی پیسی مور نشئی پیدا کولی او دیتی بیی لهاره مو
کونسین کاوه اودخینی پاکستانی چارواکیوسره موبهره روانه کیو وه
یوه شیه ناخیه دن وی اویه کورکی اوسدونکی پاکستانی ورور به
دیره وارخیاطی سره راته ناره کی چی امریکیان راغلل، او دکور شاه
 وخوا بی محاصره کری ده، موبره له خویه راوینش شولو خو دا پاکستانی
عسکرو پرته مویور شوک په نظر رانغلل شا وخوا مویه وغازنه دوتلو
لار مو ونده موندله، پاکستانی عسکر خشه داسی تره رانغلل چی
گومان بی کاوه زمویر سره به اصلبه موجوده وی خو دوی ته تاوان ونه
رسپی، خو زمویر پرته هیخ هم نه و یواخی کوجنی دترکاری چی
موده دافع لپاره اماده کری وی پاکستانی عسکر کارکر دانگی کیدل
او بیا به بی ترجمان راته ولیپه چی تاسو په خیلله خانونه موپته تسليم
کری مونری به درسره مرسته اوکومک وکره

مونر ونره وویل چی له تاسو سره امریکیان دی او هغیه ته موری
خانونه نه تسیمومو خو دوی وویل چی امریکیان نشته موری صرف
معلومومو وی تسیمومو خو ذریعه کوهی موری ونره وویل چی موری عرب
مسلمانان ماجردین یو سندورو ورونی یو دالله لپاره زمرویر سره غرض مه
لری، خو دوی په خو خودن له په اینه (چ) سره قسم کاوه چی دوی تاسی ته
تاوان نه رسودو دوی به دادری تروریل چی موری هم مسلمانان يواوسلمان
به خنگه بل مسلمان ورورکفارو ته تسیمومی، تاسی زمونی وروده
یاست، کله به مو هم امریکایانو ته تسیمینه کوه، خیل دولت ته مو
وراستد، او بل دا چی ستاسو سره به مو دورو دورو کلی سلول کوه او
ستاسو احتراز به کوه کله چی مو دورو دی په قسمونو او وعدو اعتبار
ونکی، نو یبایی خو نورنعلک راویستین چی صورت او سیرت یپ یه
شريعتن برابر معلومات، بني غتی پیری په درلودي اوغلمی معلومات
پی درلود، موری تی پی خاننونه دولکر طیب ماجادین معرفي کیل
خاننونه پی یاته نزدی کیل، او خریی بی په ایت او حديث کولی په
عربی زبی پی به تسلط درلود، او هغهپی په الله ج دقفمونو لی گرومه
وسلطنة چی مونبی به امریکایانو ته تسیمومی او دوی مسلمانان دی
خیلو هیوادونو ته پی سالم رسوي، او په اخیر کی پی دتفهید لپاره په
خطهوم وليكه چی دا وعده پکتینی شویه و چی مورپی په نه تسیمومی
dخت په پای پی په دغه مبارک ایت چی دموسی او شعيب عليهما
الصلاتوالسلام پی وعده ذكر شوی خاتمه ورکیه - واللله علی ما نقول
وکیل
مونبی دمجموریت په کیله خاننونه تسیمی کیل، مگر هغه په مو ونه
لیلد چی وعده پی کری و، پاکستانی عسكرو لویشی لود کوه او په
په بری رحمی. سره پی وترلو او بیایی امریکایی عسكر راوستن چی
زموی تماشا وکی، کوم چی دوی ورته مخلصانه خدمت کاوه، او
دهغیه شاه ته ولی و بدرکیی راته ويل وهل، او تکول شروع شول او پیا
په هغه چورد کوتیوی وغورنجل شولو چی په مکتیاره او کوچنی وت او
سمدیاله راته شکنجه راکول شروع شول، دشکنچی په وخت کی په
خینی عسكرو مورپی ته داسی هم ویل پی چی تاسو زموینو ورونه په یاست خو
مونبی مجمور په چی له تاسو سره داسی معامله وکی وغمنی شکنجه او بد
سیلکه هم دمجبوریت له کبله کیده، خو عجیبه داوه چی ویل یی که
tاسو مورته دبیر پیسفی راکیئ نو تاسو به امریکاییان ته تسهیم نکرو
خو زمور سره دومره پیسفی نه وی چی دوی پری راضی کرو، نوبالاخره
مور امریکاییان ته په دیری بی غزتی سره وسپارل شولو او دسپارلرو بی
وخت کی به پاکستانیانو داسی ویل چی خدا حافظ تسهیمی او خدا
حافظی ای مجبورستانه خداي خبر چی غوپه خلاص سی؟!!

دیوه ورونه چی یو دینی عالم او لیکوال عبدالرحیم مسلم دوست او بیل
دانگریزی زیبی تکره استادیرالزمان بدر وي جلالیتا داویسیدونکی و
په پاکستان کی بی دمهاجوهی توگه زونکاوه او خیل شخصی کور بی
درلود چی بی دینکانوی چاراوکو لخوا نیول شوی او بیه امریکایانو
پلورل شوی وو، دا هغه کسان وچی کله یپ هم لته طالبانو سره رابطه نه
درلوده او نه یپ به طالبانوی کو مه دنده ترسه کی ووه، دخلی بند او
نیولی بیه یپ راته ووب چی مور دسحاوته کار کاو دیوی مجه او
خینی اخباری ایجنسیو سره مو یه مزدوری باندي کار کاو، دوی تقریباً
درب میشتی له ایس ایس سره به زندان کی تیری کری وی ویل یپ
یواخی مور دافغاني غیرته له مخی دافغانستان پر حالتی لیکنی کولی
اوافغان وزنه موغندلی چی اکثره دیپاکستان له خاویر بمباردیده اوخیل
یاک زیب به موه ازاده پیکنه تشاووه او کله مو هم داسی عمل ندی کری
چی دیپاکستان پر ضد اوی، اویاوسومیت عمل وی دشیبی له خوا زمومره به
کور چابه ووه مه شوه، او پاکستانی عسكر موه بخو او ماسومانو کی
د شرمیتانو غوندی او پویدرل، دکور سامان پی تیل ولیتاوه او زمومره دوو
ورونو لاسونه پنیی پی تینگ راوتیل او په خوله او سترگو پی پلاسترونه
راته ونکول بناو ماسومانو مو چیغي، وهلی، مورب اوو فامیل نور
وگره یه پوهیدلو چی پاکستانیان دخه لیلاره دا کار کوی، خو کله چی د
ای ایس ای توری بندي خانی ته وروستل شولو پو شولو چی دا خای به
دخه غرض لیباره وی، تو هیوسونکی خبری سپک وضعیت به راسره کیده،
او کلکه خوبه دافغانستان په هکله دیپورغ خبری راکه کیدی، تحقیق
شوره شو اگهرب پونستنی هغه وي چی له مونی سره یې هرگز علم نه او
و نه مو ورسه ارتباط درلود، امریکایی چارنوان هم تحقیق ته راتل
خودی پاکستانیانو خبری تره دیپسو او معاومی وی، خرنه که چی له
مودی سره ددی دیدیم همما شه وی پیا پر امریکاین ویلرول شولو
دیادونی ور ده چی دغه ورونه امریکاین ویم له خیل نظامی محکمه کی
بری و بلل اووازید یې کیل او اوهیخ یې پیری پیبندکرل، همدمی ته ورته
حاجی ولی محمد صراف، عبدالرحمن نورانی او دهیری افغانان و چی
د پیسو په وکولو سره پاکستانیانو پر امریکایانو خرم کری و چه دی
نامه چی گواکی دوي له القاعدي یاطالبانسره تتم درلود، خو هغوي
بی له گوم ثبوت خوشی کیا شول. حاجی ولی محمد یو صراف و چی
دپیسو دبهلول او دسروزرو سوداگری یې کوله دا دده شخصی
سوداگری وو، تجاران له هرچا سره معامله کوي ده حکومت، او هره
موسسي، او هره فرد سره تجار خلله گته لهنوی دچا دسیاست او حکومت
سره اکثره اره تلري. حاجی ولی محمددورور خو یو شخصی موتر او چه
نقدی پیسی هم له لاسی ورکری وی او تر اواه مظلم دگوانتانامو په
زندان کی یې برخیکه پروت دی اوبچیان وی په انظارکی دی.
اکثرو ورونو به همده ته ورته خیلی کیسی راکه کولی خو ددی کتاب
دحجم لوپیدلو په خاطر نه غوارم چی هره ولهیم دومره نمونی به
کفایت وکره انشاء الهد دیادونی ورده چی دعربدو ورونو سره په پاکستان
کی به او نی رحم سلکو تر افغانانو دېر شوې وو، البته دگوانتانامو
اکثره بنديان دپاکستان دهمکاری او انسان پلورنی دسوداگری نتیجه
وه او دیدوی دانسان پلورنی سوداگری دیانگونی غته برعه ده چی
دهدغه سوداگری له برکته مسلمانان دگواژنامه جزیره کی
دزحمت شیپ اورخری سکا کوی اودریزی له کومی پاکستان تم دخراپی
بئیراوی کوی چیقین چم چی دسدغمولانه چکیرااخه الله بی نیازه
ذات غافل نه دی اویه خلئت وخت به نتیجه ورکی لله دی تول مسلمانان
په خیر له ظلم او اسارت خنده وبا پی. دبندیناوی په منخ کینی پاکستان به
مجبورستان شهرت دلود له دی کبله چی هرخه به پی کول بیابه پی ویل
پاکستان مجبور هی.

دبسترحقووناری خواسه هم دنیی گلوبیل کوره لهزای یودنیزی په
هرگون کی په لوراواوی دخل کودوریوی برته شلیو اواحتراص بی
ده چافریضه گروخلی. دافغان مرتد عبدالرحمن ، او علی محقق نسپ
په لبندخودنی. فرعونی ولس مشتران هم ناقراره شوه کولتوراوومذهب
هم تریسولنیتی شو په دی هکله غوارم لبرتشیریخ ورکم، غوارم له
لوستونیکی متوحه کرم چی دبسترحقوون دخونیدی ساتلیو به غرض
دیویم جهانی چینگ وروسته، چی پکینی نهایی ظلم وشو اودیر بیگنامه
انسانان پکینی مره شول په مليونیته انسانان په شکنیجو، چهل، او حتی
په نیازی کمپ کی وسخول شول دامیرکایانیه اتوم دجایان په
هیرودیما اوناکاسکی چی ولسی وگروووخرول شوجی دیر
شخبرانسانان په کینی ویلی شول، بخی، نارینه، سبین بیری، کچینیان
په مذهبی او نورو دنسیسو وخرول شول پچی ویا ملل متحد ایجاد شو
په دی غرض پچی مساوا عدل به دینیا کی راشی او په چا تیری اوظلم
ونشی او نیوال قانون وضعه شو، چچ دنیی دیلو وگروودحقوون تحفظ
وگری او هر دول سنتوزی تم دحل چی بیدا کری، او دهر جرم پلاره
قانونی مجازات. دبسترح نرناوی او مذهبی دودونیته احترام وشی، او
بدنی اخلاقی فیزیکی توهم‌ونکی اعمال صورت و نه نیست با
صلاحیت محاکم په ملی، ای بین المللی قوانین سره حکم و کری، خلکو
ته دفاع حق، او دامنیت داو وکری، دبتل بشر لیباره حقوق مساوی وي
جرم جرم وقبل شی که بی عامل هر خوک وی، او دهیخ بشر سره ظلم
ونشی که هر خوک وی، مذهبی متقوی نزادي تشییعتش مووقع ورنه
کول شی چی یه نری کي دگیو اوسدونکیوانساتو فاصله زیاته کری،
خو تر تیولو لیو هدف دااو چی استکباری اimoreتوري به حقيقي او
معنوي دول ختمی شی، او دقوی هیوادونو دظلم لاسونه کوچنی، او
کمزور هیوادو ته پرینیودل شی چی ظلم پری وکری، خو متسافنیه چی
dملل متحد اداره داستکباری هیوادونو اله وگریخیده او دعیر قانونی
ظلمونو کرنه به همده چوکات کي قانونی بیه اخلاط والد المستعان
دجینیا تروونه چی په مبلاد کال ۱۹۴۹ کي دنی دهیوادونو لخوا
تصویب شه و انسان ته چی هر خوک وی په لیو او درنیه احتراق قائله‌ده
dا تریونونه چی په ۱۹۸۵ کال کي بیا تایبده شول دجنگی حالاتو او
جنگی اصولی مفصلی خبری کوی، دجنگی په وخت کي دملکی وگرو
مدني حقوقاو او فرهنگی اقتصادي شتمیتو تضمن او دنیانو
د حقوقو حفاظت کوی، هر انسان چی زوند، او دهه دفاع، او دژوند
توله ارتبایی په طبیعی حق دی حق وکری، قانون او دژوند دارایو
پینیو اصول جور وی دیر خله ورته باید وویل شی چی دبشر لیباره ارتیا
وی ارینی او دیری ضروری دی، خو دا هر خه دچا لیباره دی په دی کي
مسلمانون هم حق لري اوکنی؟؟؟؟؟ په ایو غربی، او گواتناتامو کي
اودملل متحددبشر دحقوقو داداري درابر له مخي په مختلفو
شبارلسوامریکایی کمپو کی زنداونه چی خینی پي تر اوسه هم نه دی
کشف شوي چی دنیانو شمیره پي تر زرگونو رسرپی، په افغانستان.
او عراق کی چی میدنیا میلیا پی یه سر ورخیه تول مسلمانان و، ولی
دیگه ترون له توافقاتو خه پی برخی شول، یواخی دانه چی انسانی احترام
پی وسیل شی، حیوانی حق هم ورنکول شو، اوبدبختانه تر اوسو هم دا
لی دوام لری. شکنجه کول وهل توهینول پی خوبه کول تحقیقول ان
سرچه راکه ول په انبحری اعمالوناندی تشیقون اومجبوره کول په
بمبایوسوزل چی یوازی بخبنه پی کافی سی حتی وزل به کوره کول
اونوروعذا بوته لاره ورکول الله دی رحم وکری
بدروافو معلومو ماسیشین

یو خل د تحقیق لیزار بوتلل شومه، خونه یا غرفه می یه بل شکل ولیده، یه غرفه کی یوه سپینه چوکی و په هغه کیسننر شوم، لاسونه او پنی یه دموونکن په خلاف را خلاصی کری یو امریکایی سورجگ نه سری چی خلیدونکی سنی سترگی یی درلوئی چرچالاکه غوندی معلومیتی مخ ته راغی مخامخ راته کیسننست ، او دیوه سپین پیری فارسی زیبی ترجمان یه واس چی یپا راته وویل دا ددریغو معلومو ماسیشین دی چی هغه ته یی دغه ماسیشین (Lie Detector Machine).

چی خوک دروغ یاپی یم معلوموی، او که خوک رنیتا وایپی یم معلوموی، نو که ته مواقف یی مورب به تا په دغه ماسیشین وگورو، خوک زمونتی شک دی چی ته مونیئه دروغ یاپی، نو مونتی به معلومه کرو چی ته دروغ یاپی اکه رنیتا وایپی، ما ویل بنه خرده ده خو دا باید دمخته شوی واي ویلی می مورب ته تر اوسه تکلیف راکاوچ چی په کلونومواسیرکرو خو که هره صورت زه مواقف یم، اوشافاهی خوسوالونه یی هم وکرل.

سوال - چه تا خوک نه عالم دی ؟ جواب زما پیدا کارونکی دویم سوال- ترهغه وروسته زه خبله

اودرم سوال اوترناروهسته ؟ خواب هیغک دومره علم نلری چی زما په رازونوازره خبر شی، ده راته وویل دریم زه یم، چی دماشین وروسته سنی په زره عالم شم، ما ورته ویل پام کوه چی دخدایی دعوه ونکری ستا پلاه هم زما په زره نشی عالم کیدلایی، خو ته خیل سوال کوه وروسته یی ماسیشین ته ورکم او سوالونه یی شروع که سوالونه عادی و، ماسیشین یوایی دبدن حرارت
دروغوماشین

دویینی فشار دبدن له شنئج شکه کار اخیست دژره گراف به پی عکاسی کاووه او پر بنده به پی یواخی فشار راوست. دا هغه اله وه چی یواخی ددرغو یه خت کی سری وارختا شی دویینی فشارپی لویر ولیشی، او

بدن پی هیجاني غونئی شی یواخی نور هیغ هم نشی معلومولایی خو قوی زره کامیاب وي. او کمژوري زره بی ناکامیېي. همدارنېکه دسوارلو په جریان کی پی پیا دخداي، (ج) له طرفه استزایی توب هم کاووه مثلاً پوئنت پی آیا تا دخداي (ج) نافرمانی کی ده کنه؟ او په دی سوال سره

نورسواونه معلوموی، چی دسیری عقیده بنه وي سمدستي خواب ورکړی نو هیغ نشته، او که به یه خواب کی اندیشمند نو ددوی شک به هم پیدا شو. مانشین پنخه شیان درلودل دوه ویرنه پی پر سینه او بکر

ور ترل دوه دغوتو پر سرونو، او بل پر پازو پاندي دیادونی ورده چی دغه اله دنیي په توله عدلی ارگانونکی چی بی اعتباره اعلان شوي ده، خو امیرکايان پی یواخی دوبورلو اوخورولو لپاره استعمالولی. طبيعی ده چی انسان ته دروغ ویل بنه عادت نه دی او بکار دی په دغه به کار سره البته سری وارختا کېږي. همدغه يو سبب و چې د وارختنیې په

وخت کی فشار لورپه، زره دزرا کوی، او خوله په پدن راماتهېي چې

دغه مانشین هم ددغه راز تاثیراتو شکه استفاده کوله.
دامریکایانون تحقیق

یوه ورخ تحقیق‌ته بوتیل شوم او خه نوی محققین راهه راغلی و چی ما کله نه و لیدلی، او یوه لندی توره شخه هم پکنی و ود یوه پنستون ترجمان هم ورسره و، چی ددیو خبری به بی ماته زباپلی شه اوه بی دخبل لیپاره او خه وچ چیس بی هم همه میز راهه که اینی و، خه د جور او یا جوری پونسته بی وکره، وروسته یی یوه نقصه په میز راهه که اینی ودله دنقشی سر له افغانستان شکه شروع شوی و تر متحده اماراتو پوری له امارات متحده شخه تر سودانه، له سودانه شخه بیا تر اریپا پوری، له اروپا شخه بیا تر جنوبی امریکا پوری وروسته یی دنقشی لامه د طلا یا سرو زرو سوداگری راهه وویله، چی پر دغه نقصه باندی یو غیر قانونی سوداگری کیده او ته به دغه سوداگری. کی شریک وی، ما ویل خه رنگه سوداگری وه ؟ دوی راته ویل دسرو زرو سوداگری وه. زه دی خبری یوخی دانه چی حیران کری، یلکی ددیو ناپوهی. ته هم حیران شوم چی وله داسی شیانو باندی وخت ضئع کری. ما ورته ویل نقصه خو دللت پری کی چی سرچینه په افغانستان دی او کیدای شي دغه معدن هم هلته وی او تولید پی هم له هغه خایه شخه کبری. دوی وویل بیله همداسی ده. ما ویل سمه ده که ناسي دا ثابته کری چی افغانستان د سرو زرو تولید درلوه، نو زه به هره خه خان منه، خو بیا یم دوی په دی اصرار کاوه چی زه ورته تشريح ورکم خو وروسته بیا خبره پاتی شهه. یو بیله سوال بی هم وکر چی ته به هره اونی. کی یو خلی پینسور ته تلی که نه؟ ما ویل نه. دوه سوال: چیه هره اونی. تلی نود خه لیپاره تلی؟ دا محققین له امریکا شخه دتحقیق لیپاره گوانتانامو به راغلی ووه اودیرخاری
محققين و قيب سوال به منفي او مثبت هم به يوهيدل به به ديم حيرت
كي خيرتونه ولم قيب خداي خبره دادسي سرته ووسره به
زموبرخليک خنگه كيري اوافغانستان خواهلته پريده.

په گواتاکانونمو کي تحقیق دېر مختلف غوندي و په يوه اصل باندي
متمرکز نه و، او د تحقیق هدف به نه ېکنستي خرگندیده. دلتون موخه
پي كي واضحه نه و، او دېري نادر وهمي، تصوري مختلف تحقیقونه,
او حتی تدريبي برخي پي درنودلي، په هره ورخ كي به نوي نوي پښنتیني
کیدلي نوي نوي مستنتقین به راتل، دجرم او جنايت خبري شاته پاتي
شوي، علمي تحقیقات، دنفسون معلومات، دوزندي تولی تجربی، دکار
ارین ارخونه، لیدنی اوریدلی تول اسرا او داعمها، مدرس، علمي
مراکزو، سياسي اشخاص او تاجرانون، او غني زيرمو، معادن صنائع,
سیاسي غوندي، سیاسي تنظیمونه، تولینیتوبیر، قبایلی قومی
منطقی دلی، حتی جغرافیایي ارزیشتوانه او داسی نور. او په لومری
مرحله کي تحقیق خه هغه واقعیتونوتو ورته وو چي دهغه وخت میچنی
پري گرخیدي، خو وروسته پي بيه بدلش شوه زما خه دافغانستان دیلو,
سياسي خيري، تولو مشهورو علماوو، او تولو علمي مدارسو پښنتیني
وشوي، او جواب ته به پي مجيب ولام، دافغانستان دیلو معاونتو او
غني زيرمو. لکه تیل، گاز، کرومایی، پیراهن، سره سیما، تیل لاجورد
پاکستان کي دمشهورو علماوو، مدارسو هغه غوندي چي داعمی
مطالعي، او یا اسلامي مفکورو، په غرش جوړي شوي و پر معلوماتو
پي دي پاکستان کي دمشهورو علماوو، مدارسو هغه غوندي چي داعمی
مطالعي، او یا اسلامي مفکورو، په غرش جوړي شوي و پر معلوماتو
پي دي پاکستان کي دمشهورو علماوو، مدارسو هغه غوندي چي داعمی
مطالعي، او یا اسلامي مفکورو، په غرش جوړي شوي و پر معلوماتو
پي دي پاکستان کي دمشهورو علماوو، مدارسو هغه غوندي چي داعمی
مطالع
به پینشورکی، او به لیبیا کی دعلماء کرامو داتحاد جلسه تصویر شوی ماته راوول شو او د مقرینو، او عالمانو په هکله راخه پبونتهی وشوی، د عالم اسلام تول مدارس، او عروما تر سوال لاندي راتلل، داسي علماء او مدارس چي مایی کله هم نوم هم هه او اوريدلی، دزکاتونو دورکی، دخیره موسسو درمستو او غرضونو پبونتهی، دلویو شرکتنو او په هغه کی دبرخمدو خلکو ونی، دمذهب او مذهبی خلکو رسخ، دکلتور عبنعو او دودونو معلومات، دهیود داعمه خدمتونو، صادراتو، او وارداتو، او دمادي منابعو خرگدنونه، په تعليم او روزنه لگول شوی پانگه او ودي ته ورته نور. یو خلی خو محقق ماته وویل دکل کنبستی. چی په یمن کی انفجار شوه یوولس امريکایي صاحب منصبان پکنی مره شول ستا پکي لاس او او ته په دغه وخت کی یمن ته تللی وي، ما ویل شنگه تللی وم پر کومه لازه باندي، ده ویل ته ايران، او له ايران نه قطر، او له قطر نه یمن نه تللي وي، ما ورته ویل ستاسو دکنستی دراتللو وخت، دتم کيدو خاي معلوم و، دوی ویل نه ما ویل ما منفجه مواد له خانه سره وری و کنه؟ دوی ویل خير نه يو، بيا مي ورته ویل نه په پیستاسو دکنستی وخت او د لنگر کيدلو خاي معلوم نه و نو زه بيا شنگه دنامعلومه کنبستی. لپاره ايران، بيا قطر، بيا یمن نه ولامل، او بل ما ترو اوسه ايران قطر یمن نه دی ليدلی که تاسو دا ثابته کره چی ما په دغه دریو ملكبونک کی دیو ملك زياته هم کی وی نو ستاسو تول تهمت ژر پر خان منمه، خو ددوي هرغه و هغمی و بیاخی سری به یپی تر سام اوغشارلانوندي راوست. بل محقق چی خان پی یپر لوي معرفی کاوه نوم پی (Gray) او په خیگر پی لیکلی وه کشتیویم این ویستنگر (Costom Invistagator) او که دلوه نوري امريکایي بیگر ورسه وی، ویل پی ده ستا لپاره له واشنگتن خنگه راغلی په مداری غوندي و.
او ممکن است به این سؤال، پاسخ بدهم یکی از کاربران، او یکی از کاربران است که لیکه در ویکی‌پدیا بکار می‌رود. به علت اینکه یکی از کاربران است، باید به حرف‌ها و افعالی که انجام می‌دهد، انتقال آن را به شکل طبیعی بکنیم. به‌طوری‌که باید به حرف‌هایی که انجام می‌دهد، انتقال آن را به شکل طبیعی بکنیم.
چی نمبرینی درته و بینی، ده ویل و لی زره تو دی نه لوکری او که په مورباندی باور نکوی.

ما ویل دیبا خیره نده خو زه واقعاً ارتباط نلم ستاسی کور ودان

پویا خی دومره و کره چی زه ازد شم دا ما ته هرخه دی دهغه‌تیمه و خته

تر خلور ساعته تحقیق و روشته یی زه پریسومد او دوی ولزل نه یی زه

خوشی کرم اوته پی پیسی راکری

یوه لویشکی دنگره بنده و هه خلی خان پی انگل (برنیت) معرفی

کاو او یو فارسی زبی ترجمان هم ورسره و، لومره پی دا پوینتیه

و کره چی ته ما پیژنی کنه؟ ما ویل هو، امریکایی. پی دی ووله نه

می نه پیزنه زه دبره باقوقته بنخه یم ستا مره او ثوند، ایله کیدل او

بندبی کیدل زما به سال دی، یل چا به له تاکشکه تحقیق کره وی، خو

هغه میا ته منظور نه دی زه نوی تحقیق کوه، ماته به رشته و پی او

سمه خبره به راته کوه، ما ورته ویل چی که له تا ورودره بیا بل محقق

راهی نو هغه ته پیا ستای خیمه منظور ده که نه هر یو چی راکی او هغه بیا

له سره تحقیق شروع کوه، نو زمره برخیک به کله معلومی، دی په

دبه سپین ستارگی سره وویل دبری خیره مکوه زه چی ذره دا وای هغه

کوه، له غوره به دی واجوم، ما هم حوصله له لاسه ورکی و وغ زمی

نشوای کولایی او خه چی په خوله راغله هغه می ورته وویل او نوری می

خبری لندی کره ترخو راکخه دیربدافاظ ونه ویل می داهم په غصی

سره ووتله او بیا می ونه لیدله دوتلوه وخت پی دومره وویل گوروه به

به دی خونه سی تازمانی احترامی وکره خولته الحمد بیامی خه ونه

لیدل، له په دی نه بوهیدم چی واقعاً دغومحققینو پر مونری دیبرو ساده

گان ای بی فکری گومان کاوه او خبری به پی د کورچینانو دختا ایستلو

به دول راسره کولی او که پی استعداد او فکر هم دومره ویو ورخ یوربری
پیشنهالی سری چی تیپه تن به یی دردودل اوخیتیه یی یی زدی خولیه ته
رسیدل یی یی به گستاخی سوالونه راشنه کول ازها مه خبرو به یی
ملنیه گنونده وهنی داستهازیه شکله به یی خندل خیوسوال یی دیه
عمیق اودژره دکومی سوال وکری هجه داچی مسلمانان به کله مورثه
دتسیمی سری تیپه وی؟ ین به جواب زره اونازره شوم بیا می یی مهب
ورته ویی یی یی یی سانسوم امیدبه کله ههم پورته هنه سی انشاالله اوتول
مسلمانان به تسییو سریتی وی کره یی مسلمانانوکی به یم محرکه
تولی سانسی سره جهادکودی ترخو امام مهدی رح ظهورکوری چی دهگه
په ظهوربه مسلمانان بهه قوت پیداکوه یی تاسوبه غلبه کره، دویل
داتولی به خخ کی یی اقاعد دیه یاطالبان به وی که کی بله خخک؟ ماویل و لله
اعلم خودومره پوهپرچمه چی یوه تولی به ویو ایتله به هم تاسوستاسوهوم
اهدافوته ارام پره تنده خوزنرنه پوهپرچمه چی خخک به وی، ده ییره لویه
ساه و کیفل اووپری ویل کاشکی دغه مهدی زریضاوسوی وای چی
موردره معلومه کره وای چی دمسلمانانونده اخیره امید هم ختم
سوی وای ماویل مورره په تلوارکی یوه چی دیر رایسه
دپره محققین به دبلیدل اوه بهدل کی یی نوی رالئی اوه هره به بیا لیه
سره تحقیق شروع کاوه، نو خخکه لانتر اوهس به پری به تحقیق جریان درلون
او تره وخدته بهاپورهدلی شی، لته ما خخکه پره محققین تحقیق کاوه
خو خینی پکینی اخلاقانبه وی، کره به یی هم لرهنیه و، بیخه اینسانیت
به پوهیدل خو خینی به بیا پره متعصب و، او يا به بی استعداد دیر کم
و، او خیانت خو بهبیخه مشکلات جهورول خلکو ته به ییی بی خایه سزاوی
ورکولی او یا به یی به خبرو کی خورول استفزازی اعمال به یی ترسه
کول په کمپ کی قانون وجودنه درلون، خه چی به محقق،
ISO یی N.C.O. محبس مسؤول
أو جنرال، اود بلاک ان سی یو
DOC
عسكر قی به خم غوشتلت هن به پی کول، بکیسک خریه سندون بیا به
چا له بندی خخ به پیتنه هن که به پی و که نو عملا کول به پی،
مثلا عسكر قی به سرا و لیکلت هن به سرا به که به سرا چا به
شول قی دگه سزا بی خاوه ده او دوی به پی به دی سره به پی چی
دا سزا بی خاوه ده خو بیا به پی وبل پی اوس خو کمپیامنیئر به خبر
رسیدلی ده، چا رسولی ده عسكر، او دوی به وبل پی ارمیکایی عسكر
دروغنه وابی اوربتینی دی خو اکثر به پی دروغو سره زوند کاوه
همدابه پی کاراو ای خاوه به پی خلک خورول.

خو کله قی زه خلورم کمپ ته بوتلاي شوم هلتی شرائط بنه و هن
دژودن شرائط برابر و، او دعسكر او اخلاق هن به و خو یواخی لویه
تلاشی قی په اوه ای میاشتی کی به راتله سخته وی، او خبره به که
بپر وحده اوربلد کبدل خو پیتنه به هر وخت خلی مشکلات دنور
ورونیه له سروتر فیر ترل او دهفوی لیپار به پی هم دژودن ایسنتیاوی
غوشتلتی، له ما خخ به خو محققینو تحقیق وکی، زما محققین، یا
مستثنئین لومی، تام، ماکل، بی تام، جان گیری، مارگیرین بهخه و
دوه نور، چی زماپی نومونه هیر دی، بیا جورج ریچ داود پریل مري,
یوه نبخه روبل مزرا او نور چی نومونه می هیر دی خو دیر عراضی به
نور هم راتلی زما سره، ماکل پریل داود جورج به ویئئی وکی، او
اخلاق به هن به واحسان پی اسره کری دی مننه پی کوم نور داحسان
ادایی به سم کولی خخ به پی پیرزنم، پی چی خوئولی پیم، او نه پی سزا
راکی دی خو نورپ بیا دیر خوئولم الله رچ دی په دنیا او اختر دی چی بدل
اوانتقم ورخته واخلی.
نمایشی محکمه

موجبی به محسوب کی دسره صلیب داستان‌زای و درنوازی سوی ورودیه
خو‌لودزیر اوریلی چی دیشتری حقوقو ادیو، او خینی دولت‌ونی به
اعتراضونه کول، چی دگه بندیان چی به گواوئانبوکی چی برخیکه
پراثیه‌دی باید برخیک یی معلوم شبی، او بندیانوه به هم دخیل برخیک
لپاره مبارزه کوله او محقینین به یی همیشه تنگول چی زمرو برخیک
معلوم کری، په اصطلاح معلم. او غیر مجرم باید سره جلاشی،
dتوقیف مرحله باید نوره ختمه شی او هر چی دقانون به چوکات کی باید
داخل شی خو ددریو کلون و روتنته محقیقین یوه به قانونه نمایشی
tولی انتخاب کره ترخو بندیان مصروف او دینی دوکه کری، دگه گروب
چی لمحقیقین خو چری شوی و، بندیانوه دموقف معلومولو عاداره ابن
انمی کمپیتیند ستی تس تراپیونل رایو بورد

(An enemy combatant status tribunal review board)

دذغه تولیکی لخوامونه ته کاغذی لیکی پرچی توزیع شوی او یه
ابلاغیگی سره یی تاکید کیدی، پکینی ویل شوی و تاسو دامیرکا چنجی
دبنمان یاست امریکا‌ها لری تاسی وساتی خو دغه عاداره بیا تجدید
نظر چی چیخوک واقعی دبنمان دی او خوک نه دی،
که خوگ جنگی دبنمان ثابت شی نو بیا ورته موقع ورکول کیری چی
په امریکاکی یوي ملکی محکمی چی دکلیومییا د دستربکت کورت
په نامه (Colombia District Court)
دوسیه جنگی کری اوهکه دی ری هاوادابی شی، لومرهی خل خینی
ورونو ورته خوش‌بینی به بوده خه په حقیقتکه چی یوه غیر قانونی او
توهینونکی غوندی دوکه او سارش و، یو محقیق به خان معرفی کاهه
چیست؟ دوسته به معنی ته بیایی کمک او هماکاری به درسره کوی یا ستا
شخصی (Personal Representative) نماینده‌گی به کوی.
بل محقق به
دحکمته استازیتوب کوی. خوش به ناظرین وی، خوش به قاضیان وی،
په حقیقت کی تول دامیرکی اسحاباری خاروانان و، دیادونی ورده
چی دغه تول عسکری محققین بویه دی یلاره روژل شوی وو، چی له
بندیانو خه تحقیق ورکی که دقاتان او فيه‌لی لیباره. دغه تولی
دقاتان له نظره هیغه قانونی حیشیت نه درلود، او بو سری هم یه قضاپی
قانون نه یوهیده، خشه نه یی مسکل او دندنه و، او نه یی قضاپی زده
کري کري وی بویهی بوه لوینه وو هی روانه کي یی وو اوده مسلمانو
به سنروشیت يی ملینی و ونی. زه هم دغه استازی چی خان یی زما سره
همکار معرفی کاو بوتلوم او دتحقیق په خونه کي یی تر محققینو سخت
چلند راشر وکر، او بیابی راته وویل چی زه ستنا شخصی استازی یم,
او له تا سره کومک کوم ستادیت لیباره به ستاسه‌واد رایتلوم. اوس ته
ماته تول جریان وواهی چی ته خنگه نیول شوی یی اوغه جرم دی کی دی
نیا به زه ستنا دفاع وکرم، زما سرة چی مخکیه هم شک و، او تر اوسه هم
په شک کی وم، په نرمه اوپسه لهجه می ورته وویل، مخکی له دی چی
زه تا ته خیل جریان وواهم زه خو سوالنه له که ته راته توضح راکر،
ده وویل سمه ده سوال دی وکر؟ ماوته وویل لومرهی دا چی ته زما دفاع
کوی په قانون پوهیدی کنه؟ قضاپی زده که یا مطالعه‌ی دی کري ده کنه؟
ده وویل نه دویم ته چی کومی تولی ته ما بیایی چی پر ما باندی حکم
کوی. هغه خلک قضا بیا می ته دفاع کوی په قانون سره، دامیرکا په ملی
قانون، او یا یه بين المللی قانون سره؟ ده وویل چی قانون ستاسولیباره
نشته خشه تاسو دقاتان په چوکات کی نه یاست، قانون په تاسو نه
تطبيعی‌ی، یوازي دغه تولی به پر تاسی فیصله کور، خ.چی بی‌غونیتال دوی به دخانه درباندی حکم کوری نه دقائون دلازی. دخورم مور ته چی دغه لیکلی پیشام توزیع شو بایدونه کوری چی موری دری کاره لی مخه جنگی دبنمان ثابت شوری یو، دا په کوم قانون سره اوچاراباندی حکم کریبدی؟ ده وریل زه خیبر نه یم.

بیا ما ورته وریل بنه چی ته په قضاه نه پوهيبری. قاضی په قضاء نه پوهيبری، قانون وجود تلوی، او دری کاله مخکی زمونه په غیاب فیصله شوری وی. نو اوس شه ضرورت دی چی زما سره صلاح، مصلحت وکری، او زما موفقه واخلی، او ته چی زما دبنمن ییو زما استازی شیه. زه کله هم موفقه نکوم، او نه داسی جلسی ته ورخه او نه تا استازی کرم، خ.چی چی کوری خیلی کار مویی بل خلی ما مه وینه، خو دغه ظالم یه دی زه مجبوروم. چی ته به خامخا ما استازی کوری او کمی نه استازی کوری، نو زه ستا په غیاب کی ستی استازی په، ما ورته په حوصله وریل، زه نه پر تا باور لرم نه ستاسو په محکمه پاندی خ.چی خه کوری هغه کوره، زه نه چا په اختیار ورکوم، او نه خه درته وایم، او نه دی استازی کورم، خو اخر خبره دی ته ورسیده چی بدلیاف می ورته وریل اویه دیرتکلیف سره ییو زه پرینودل، خو ددیوی فیصله هم هغه ووح.چی خه بی کوری و لیدی وروسته په بله جلسه دایره شوه چی هغه بیا دا معلومه کوری، چی ته اوسهم امریکا ته خطر بی که نه سره له دی چی ته دامیرکا چنگی دبنمن ییو، اودغه دوم کمیسیون دایدیمنستیریشن ریوبورئ په نامه یادیده ما دغه اداری ته هم منفی خواب ورکی، او نه یم ورغلی، خو ددغه کمیسیون فیصله ماته نه ده ابلاغ شوری او په افغانانو کی تر دغه وخته چی زه راوتمل پواهی دوو نفردو ته ابلاغ شوری ووه نورورونه لابه تعیق کری وه.
خه تورونه او تهتمتونه و، چی بندی دامریکایانو چنگی دینمن کری، اومرکاته حق ورکری چی بی حده بی سرحده بی وساتی القاعده، طالب، دا هغو دسر چیکو و، دی ته ضرورت نه و، چی نور تفصیل ولری، خو یور بندیان چی دالفاعی، او اسلامی امارت سره بی ایه نه دیلوده نور مختلف تورونه و، مجاهمه، او یا یی و طالب ته خای ورکری، او یاپی دودی ورکری وی، او یا دو مشهور ماجدەه با طالب له نامه پیزیئی، بیبی لیدلی وی، یا چاودنی، چنگی په نامه تورون وی، ان خیئین ورونه و، چی دغه بیه تهتم هم وریاندی ثابت نه وو، یه جزئ یې شیارن تورن و، چی عقل يی به نه منی، مثلاً یو سری دمکاردیو کوت اغوسیتی و، له بلو نفر سره تیلفون په چیب کی و، او یوه په دوروین کی خلیلی مبری خارلی، او له چا سره دهجره کارتهنه و، چی ۲۵ کاله مخکی یی اخستی و، همیده ته ورته تهتمتونه و، چی اکثره افغانان همادارنیه بندیان، اوپیا چنگی دینمن ثابت شوی و، مه ته خیئین ورونه چی نری و تفیصیلی خبري کولی او مابه ددوی په حالت پر افسوس کاوه، افغانی بندیان خوک و، طالب ماجدەه، دموجوده حکومت غری، موجی بینه دوز، پین، چویان، زورنالست، صراف، دوکاندار، دمجد امام، پخوانی مجاهم، حتی ددیو خیلتی خانی، او داسی نور، خو یه عربو ورونه کی هم دیه و رته خلک وه، چی پاکستان یا پاکستان غوندي نورو دولتونلوی و، مجاهمین، دموسیو کارکونکی زورنالستان، طالب علمان، سياسی مبصرين، حتی دهنه په نادیده مفکوره سره، چی مثال پی دبسیا چیلی خیابان وو. دجنیتو دمنطوق دیر ورنه په عربو کی مزدوری کوئی او چه کال کی یو خلی اوبادیه خلی کورونو ته راخی دغه ورونه هم نیول شوی او بندیان و، ویزی به یی ختمی شوی وی
فریاد به یی گاو! او هفه بنیانان چی ددوبی به نظر بری شول هیچ ورنه کول شول، دری کاله پاندی چی دوی بخیله وایی چی بیگنوه نیول شوی و بی گنا ساتل شوى و، ان هفه دمگاهنگی کوتی یی هم باندی ثانی نکری چی یوه بهانه شی، بیا هم ناهیلی پرینورد شول. دری کاله یی یی
موجه به بنیانان کول اوله خیل وطن اوبیچننگیتی یی لری ساتلی و چی بنیانان دامریکیاندو دا ناروا عمل ولیده او په دی یوه شول چی یواخی دوکه راکی او ورخ تیری میبایی به اعتصاب لاس پوری کر، خینی بنیانان دولیی، نه خورلفی او خینو به دویی اوپه دواری نه کولی، او خینو به یوه وخت دویی اخیتله. تر دی چی خینو ازیب و رزیغی تر مارکه هرگی وو، په همدمی طریقه دوه سوه پنخه اویا کسه له دویی خوریلو محرمو و، او شمیر یی یی ورخ یه ورخ زیاتیده، یه یی یی یی یی
ممحومه، د بشر احترام او بس

۲۷ ورخی دیدهی. نه خوریلو اعتصاب روان و، او تقیبداً بنیانانو، خلور به بنخو کی بی پرخوال و، یواخی مریضان سپین پری پاتی و، ددی لباره چی دخاکمو مشکلات دفع شی دکمپ مسئول جنرال بنیانانو ته و عده ورکه، چی خینی مادی دجیوا دکنیشن مطالب به بنیانانو ته حقوقوق ورکی، خو فعلاً دی بنیانان دویی و خوری و هرتال دی وردوی، شغی شیکار چی دسعودی دتابیتی دردودونکی و، او به برتنیه کی کدول ستوگن و، په انتکریزی زیب نه پوهیدی، او په بنیانانو کی یی هم محبوبیت درلود په بنیانانو گرخاوه، تر خو بنیانانو دویی و خوری، او اعتصاب ودروی او دا و عده به یی ورکوهی، چی بنیانان دی خیل استزای ویکی، هغه به بنیانانو په ستوکزو غور کرو په امریکایان به ددغه نمایندهیار سره تفاهم کوی، او دجیوا دکنیشن خینی مادی به یه دکمپ یه داخل کی تطبیقی پی ترخیله تفاهم سره مشکل جل یسی.
بندیانو اعتیاد و دراوهو او پوری. پوری شروع کرده، دبندیانو له ما بینه شهدا استرای و تاکل شول، چی دبندیانو مطالبی ترتیب کری او بیایی له امریکایی مسؤولیتو سره مطرح کری، شیخ شاکر، شیخ عبدالرحمان، شیخ غسان، شیخ صابر، شیخ ابوعلی، اوزه، د مجلس لیباره انتخاب کرل شوید، مورپ کونسین کاوه چی خومرذه زر باید دبندیانو په مطالبو غور وکره، او د امریکایانو غولوننکی دسیسو ته خیر شو تر خو بندیان په مورپ له چه کونسینا په مسیتو له کهیناستلکی ستونو له راغله او موافق نشولو چی سره کینینو، خو به دمی خل په داخل دکمپ کی سره کینیناستو، په لومری. جلسه کی چی دکال 2005 د اگست په اوومه وشوید. په دغ جلسه کی د امریکایانو دمحبس مسؤول ووم بو نوم بمب گارنر، او یو دمحبس قوماندان او یو بل Bomb garner اورسره و، او شیره کسه دبندیانو استرای و بمب گارنر لنید قالاکه سره چاغ او له چلوئک معلومهده، او بندیانو ته خویه یی داهم ویل چی زه ابلیس شیطان یم، او واقعاً شیطان ته ورتوه، لومری ده یه خبرو شروع وکره، دخیرو متن یی داسی وو، زه امین کمپ غورام، ستاسو مرسته غوارم، زه یه دی پوهیم چی بندیان تاسو ته غور نیسی زه ستاسو سره همکاری کوم. ستاسو فيصلو ته احترام کوم، او ما دامریکا ددفاع وزیر رمزفیلر سره خبره کری ده، چی تاسی تشکین دجینوا دکنیشن مطالبی حقوق درکری، البتله انتخاب به یی په مورپ پوری اره لری، بندیانو په خیل وار سره خبری وکره په جرات سره بی ورتوه ویل، چی امریکایان دی دمظولمو بندیان شکنجه کول خورول توهینونکی، اعمال غیر قانونی کرته، او د بشر ضد اعمال، ودروی نور دی زمورپ په عزت او په دینی شرائلو، لوپی نکوی، خلور کاله یی دنیا په دی وغولله چی تروریستان پی ساتلی دی موتی په له قانونی کرو په قفسونو کی اچول شوی یو، نور
نمايشي محکمه

دايد چلهونه ختم شي، خو شيئتان غوندي امريکايي به هر خه په خان مندل او ويل به پي چي خه تثير شوي هجه تير شويدي، خو په اينده کي به زه او زمترلاس لاندي امريکيان تاسو هد بشر په ستگور گوري، اوانساني احترام به موكوي کجه ترمالور اوترمالاندي خلک ستاسولپاره بهد زوندينه غواري. خو دا هره د فريب او پل کار و هر خه او عدي دروغ وي، هيه ونه شول دمجلس اعضا له سختو عذابو سره ميخ شول له بندياتون جدا شول او چايي معلومات هده دلولد چي چيه به وي، مشکلات بيريته شروع شول خلک دويي پرينودل، هيه توله کمپ کي تقريبا تر دریو سوو دير بندیان دی ته چمتو و، چي نوره دودي ونه خوری او 20 کسه خو داسی هم و چي نور به دامیرکایان دیو دروغ اعتماد نه کومي، او ترهغو به دوديی، نه خوری او اووهنه شبهي، تر خویي روح له بندی پلاکي. پيرخله به اعتصاب کيهدا خو بیا به دامیرکایانو درفیپ او دروغو په وعده ماتهده، خو وروستي اعتصاب تر تولو سخت او دامیرکایانو دیي اعتمادی اعتصاب و. چي زما تر خوشي کیدلو يعنی دکال 5 دی سپتامبر دمياشتي تر يولوسمی پوري بي، دخلكو شمير زبایتيده، او خلک دمرگ له خطر سره مخاخم کيدل هره ورخ به خلک دکمزوري، له کيلى لوديل، او بيا به هستیال ته ورل کبدل، دبهوشي په خخت کي به دوارکول کيده، چي کله به په هوش کي راتل نو به پي دسيرومنو تارونه له پوزو او رگو خجه غورخول، دوا به پي خانته نه پرينودل، او هود پي کري و چي تر مرهگ پوره به دجه هتال ته دوم ورکوي، حوصله او زغم تولو له لاسه ورکري و، نوريي دامیرکایانو ناروا ظلمونه پر خانونه نشهاي زغمالي، او تر زوند پي مرهگ ته ترجيح ورکي و، هستیال له داسي مريضانو دوک و، او نور مريضان تبول معطل وه، داکران تبول به عاجل دولر لدوی سره بوخت وو
درگواننامه‌ای از خبر در می‌آمد که دخیلی حالت خراب شو داکترانو ته امربین که په زوره دوا او خواره بندیانو ته ورکول چی، دخیلی داکترانو مسئول جنرال له دی کاره پدې و که چی قانونی مسؤولیت له غاری وارونی، جنرال چی اوستنی ظلم ته په دوام ورکی سر، ملکی داکتران دی کار لیاره چی پنځه نفره او رواستل بندیانو ته په زور خواره د سپرمو له خوا ورکول، اوویل کبدل چی دغه داکتران چی دی لیست خلاف خلق ته په زور پویې ورکی په شیوه رواستل لاسو دی او د پیسو په مقابل کی بی دا ناروا، او ناجاینیه کار کاوه، او دالیه دخیلونه له مخی تر اوسه یوني 1920 پوری دوام له خې غوریه، دبه ته تر احساسی حقوق، قانونی محکمه، خو امریکایان دی کار ته احترام نه کوي دیادونو ور ده چی دافغانستان اسلامی امارت په وخت کی شبیر کسه غربیان په دی جرم سره نیول شوی و، چی دوی غیر اسلامی دعوت کاوه او له خیلو دندو خښه بی ناوره استفاده کوله، او دوخت دحكموت دقانون خلاف کار بی کاوه، دیوی میاشتی لیاره توقف شول او محکمه بی هم روته ووه، بدچنده نه دی ور سره شوی، قانونی وکیلان ورکول شوی و، ملاقات په ازاد وو، خواره په نه براب و، دوه کسه امریکایان پکینی و، ملل متحد په ماده دندیز ورباندي زياته کره، سره له چی اثرات په دافغانستان په 28 ملیون و گرو مستقیماً لویل، خو اوس چی مسلمانان په زرگونه کسان په کلونو په زندانو دی په برته، دیده او انتصاب، او ددینا داصولو ناري و همی خوک بی غیری او آره، او نه په د قانون منگولو ته سپاری هغه ملل متحد له هغه دنیا ده – ولي، ولي.
د. گوانتانامو دبرُژِخ هدف‌های وو

دلته دشک او دوال دواره نکتی خابدلیش ای، چی یه گوانتانامو کی
زندان جیرمَزِل مسلمانان پکنی ساتل دکمی موچیتی لیاره و، ای
دامیریکا یانی په مغزگویی ددی کارگانی خوشتی چیتی، یه
کتنکی یه دی عقیده دی چی امریکا همه برخه ته دنستمناوی په
ورستلو یک دوی موچیتی درلودی او، اول دا چی دنی تول مسلمانان چی
دامیریکا دمعنیی استعمار له پلیسی سره مختلفت لری په کلکه
ووبرو چی ونیسی امریکا دچا له پرها پرخه چی وغواری همه کوی،
اوه دلخو برخیکه هم ددنوی په واخ کی دی، دویم دا چی کومه هیولا
ددوی په نظر کی نقش شوی چی ظاهرایی دتروریست نوم ورکی په همه
جزیره یکی وسایتی چی دیوه ملک قانون هم ین پکنی جلیچیری او یه یه
تومه دلخو په برخیکه، عزت او مذهب لوه و کری

بوش چی پی گی نه مسلمانانوته پی یه توهینومینکی القاب کارول،
تر دیره په سوچه درو غو سره بریالی شو چی دامیریکا ملت او هم دنیا
وغولویی، چی گویاهم او دده عسکرو په گوانتانامو کی دده یه اصطلح
سری خواره تروریستی ساتلی، دنیایی ددوی له شری زغورلی او خان یه
ددم ابتکار قهرمان گیاوه، خو دوخت تیریدلو هره یه عکس ویبول،
دا ثابته شوی چی په گوانتانامو کی ساتل شوی، بندیان اکثره پی گنه،
بی چرمه دی او به تدرجی تومه خوشی کیل شوی، بوش چی چوغلیت پی
برپه چوری مسلمانان دلیا غونی معرفي کری په یه ویتوانید چی
دمحمکی لیاره خوک خبل ملته ته ورادی کری چی خبله پی اساسه
دعاوی ثابته کری، چی کم ترمکه ده په دغه جزیره کی نیم یا دریمه حصله
با خلورمه حصلا مجرمین او تروریستی ساتلی دی، ملت او نزیتی ته یبی
دروغ نیکاره شول ای ذنی. دنورو هیوادونو فشار دی ته مجبور کی، چی دگوانتانامو دظلم او یی قانونه زندان دترُلو اعلان وکی، که خه هم دامیرکی دبوش داداری تصمیم نیوونکی پی دی عمل سره پنیمانه دی او دا یوه لوهی ختا بولی خو بیا هم دامیرکی دظلم دیپلون په خاطر خاموشه دی. بالاخره دگوانتانامو دزنیان نتیجه خه شو، دامیرکا لپاره گته شوه. که دمسلانامو لپاره تاوان شو، زمّا په نظر خو مهم ارخونه لری چی دامیرکی په تاریخ کی به د هغه دولت لپاره دعار او شرم اخور وی. یو دا چی بخش ثابته کرّ. چی دنیویال قانون مراعات په بی وزلو او کمزرو دی زورخواهه هیوادونه دنیویال قانون له چوکاتنه وتلی دی. بل دا چی دبشر احترام او حقوق ددهغه چا لپاره دی چی په زور سره یی پلی کولی شي نه دمظلوم مسلمانانه لپاره، دریم دا چی قانون او اصول دامیرکا لپاره دودوی په گنیبو کی دی نه دیو حقيقت په بنسیت سره.

اوست دغو تیکو امریکا ته خه گته ورسوله.

لومری: خلکو ته اوخاصتا مسلمانانو ته دبشره حقوقو د تبري کوونکی هیواد په توگه معنی کیبل.

دئیم: دنیویال قانون تر پنیو لاندي کوونکی هیواد په توگه معنی کیبل.

دئیم: له امریکا سره ذنی. دمسلانامو نفرت وبریدل.

خلورم: دظلم په برخیلک اخته کیبل.

بنخم: په اسلامی مملکتو کی دبی ساري بدبختیو یبداکول چی تؤدى دئ کورنیو جنگونه ته لازه هئوه شی. دا هغه خه دی چی دهري ورگی په تهیرو سره امریکا وقار ته ضربه ورکی.
بله دا چی امریکا دگواتنامامو په زندان سره هر بندی دخان دممن کړه. که خه هم چې توقيفي بندیانو کی دیر داسی خلک و چی دامريکا پالیسيي ته په نه راغلاست ویلي وو خو ددوی ناواره او ناراوا بند او دبشير ضد کورنو ددوي دیبنمان وگرهول، او په زرینلو کی یې دهر امریکايي لپاره دپر نفرت پیدا شو.

دویم: دگواتنامامو په زندان سره امریکا خلکو ته دشخستی یوه تحفه ورکه او هر بندی پی دومره مهم کی چی دنیه دخلکو دپاملنی تمرکز ورباندي کیبې، زما په اند هغه بندیان چی چابې نوم هم و اویدلی، دگواتنامامو په وجه او اویس یو رهبر جوریدلی شي، که وغوواری چی دامريکا په ضد خه وکری یواخی د خان په عوض یو جماعت خیلولی شي، وایي احتم دومره به په یې نه کوی لکه په خان.

دېم: چرکنه چې ترویرست لېب هغه چاته ورکول کیبې چی په خلکو کی ویره اچوي ترخو خیل هدف ته ورسپېری، دگواتنامامو بی قانونه دظم او استکبار توقيف خای هم په دی نیت جور شوی، چی امریکا په خپله پر حم او ناراو سلول مسلمانان ووریرو، ترخو دوى ته دسلامی او تسليمی غرپورته کی، که د ترویرست معنی هم ویره اچول وی، نو د امریکا دغه کار یو غټ ترویرستي عمل دی، سره ددی چی دوی وایي چی مور دترویرست په وراندي مبارزه کوه. همدي ته ورته ترویرستي عملونه ورسره ضمیمه کیدلای شي لکه خلک په پیپس راناویل دخلکو دوزلو یا نیلو په سرجاړه ایښودل.
داغستان

استنادی او د خلاصیزو زبری

په ۱۱ ۰۰۰۶/۵/۱۲ مه ورځ و تحقیق ته
بوتلونې شوم، خو هغه خوای ته چې مخکې میه او لیدلی میز، کوجونه، نو
ر تجهیزات او ای سی یې هم درلودل او تلوریزون هم پکښی نصب
شوی، ولایتونه او پښیبې د عادت خلاف را خلاص کړل، او له
استنیار او روسیې دو افغان او دری کسه امریکایان راغل، دوه امریکایان
مختلفین او چې له چا سره یې به وضعې، کې و، او دری امریکایی
نابله، او چې خان یې به افغانستان چې دسفارت کار کونکې معرفی
کاوه، او افغان خان دفاعستان د حکومت له خوا استنیار معرفی کړ
سولنک یې به او، خو یې به یې شک کښکې و، او کله می هره نه مثل
چې دا ده دافغانستان استنیار او، خو چخینو ورونو به نښاو او سلامونو
مطلبن شوم چې دابه دافغانستان استنیار او، چې می خبره نوره
ورسره اوپرې کې پکښی راته دترحم او شفقت اثار شکاره شول، خو کله
بې هم راسره دیخوانی هینهت په خیر سولنک ونکر او اورسته می دوه
خلی ورسره نور وکتل یې خو د ښوې ددعوت، چې په لومړی خل
می دخلورې کلونون پس هغه خواره و لیدل چې موږ ورته خواره ویلې شو
چې د احتراق مناسبت چې د خای شوې، له هده دبیر دودې می
وخوره، میوه او پېپسی هم پکښی و، استنیار ویڅه راسره وکر، چې
زما به خلاصیدلو کې به کو نښ کوی، خو دې دی با وجود دامنېتی دلالې
له مخی یو کال یې به پاتې شوم، ما هم موافقة درلودله چې
د امریکایان دضوئنې به هلپیرو شخه ووځم او خپل وطن ته راکرغم
خشیراین راته نه معلومېده، وروسته نور مختلفین راته راتل او په هره
اونی کی به پی یو دوه خلک لیدلم په خینی موضوعاتوکی به پی راظر
تحقیق کاوه، او بیا چی به می خویل هغه به پی راکول او خششی ته
چی به می ضرورت و راکول به پی، معامله انسانی شوه او بد ود و
پکنی نه او دژنده خینی سرایت برای شول خود نورو وروجوی پیا هم
هغه حالت و، چی کله به ما دمحقق خشه خشی تر لاسه کاوه نو نورو
ورونویت می وروکاوه، خو هره هن و یوایخی عطر وشامپو چی تر نورو
پی کیفیت بنه او دزیتون غوري هم و
تر میاشتی دوو پوری خبره گرمه رویه و، خو، پیا سره غلی غوندی
شهو او استازی هم مانه ویلی و، چی دیوی میاشتی په اوردو کی به
راظی خو خبره له دوو درو و وابنیتی منه بیره شکونه غالب شول، امید
می قطع شو خو دمحقینو وضعیت تغیر ونه کی سلولو او معامله پی
بنه و، او پیاپی به بی پی راته ویل چی دیر زیر به ولارشی یوایخی، داستازی
خبره ده چی راشی، دکل 11/8/2000 په لومی ورخ دمحقق راته زیره
راک، چی په بله اونی کی نامانده راشی او تا به ورسه بیابی، خو
محکی مه دی به تا بل خای ته انتقالی چی وار خطا نشی خو پیا هم
مطمین نه وم خکه دامیریکایانو دروغ دومره دیر و چی پکنی رنیتی په
دیر زحمت موندل کیدل، خو دمحبس نورو وروجوی به زما پر ساداتی
هفیشل خنال او راته ویل به پی چی دتاجب خبره داده چی خنگه ته
دامیریکایانو خبری ته اعتبار وروکی، او خینی وروجوی خو به قسم هم کاوه
چی دی یوه دسیسه ده، او یوایخی دروغ دی ستا وتل له دی خایه تر خو
نور خلك دلته وی شونی نه دی، خو خینی نور خلك چی په موجوده
حکومت کی پی کار کاوه او د رفساد، او چور، وغلل، په ویج
امیریکایانو بندينان کی و، هم په دی خبر شول، بیا به پی زما
دازارولو لیلره په خبلو منخر کی په زوره ویل چی مور به بنديان شو نو
دومه دری کاله به وی، آمریکایان خو زمور دوستان دی بیرته به مو خوشی کری پیسی و ناظری به هم راکری، غم داده خلکو دی چی عمر به بی تول دلتنه تیربیری چی مطلب به بیی زم، خو مای دخان سره ویل الحمدلله چی خو راباندی تیربیری یا تیر شول نو داسلام لیاره و ویل مالو فقتل، غلادو. اویته ته ورته خه نه دی کری، خو افسوس داده خلکو په حالت دی چی هم پی دافغانستان او اسمال سره خیانت وکی، او هم یو بندهی دی داسیسی یو یو اونی. هم زما د توله زوند ترند بند آورده، او دردنمه ده. الدل دی یار خو ورخه وساتی.

بهل اونی. داخله شو، ما به یه زره کی ویل پی خنگه به شي خو بیایم وارخطا به نه ویم، خکه پوره اطمانیان میه نه کیده، دهفتی په لومری ورخ بل خاییته بوتلتل شوم، چی مخکیکی میه نه لیدلی و، او نه می اوربیدلی و، دژرونه تول شرائط پکیی بیاب و، فرش کری خونه جدا حمام، یخجال، تلوئیزیون، صابون، شامپو دخورلو میوی ایرکندیشن او دیینوی ایشولو تجهیزات بیاب و، چی به لومری خلی میه خیل لاس شین چای جوش کری و می خنگه چی ما بیی به به ورته ارمان ورلود، محقق راته راغی او راته ویئن ویئل نورنه ازاد پی مبارکی پی راکری او ددي منطقی مسئول جنرال هم راغی مبارکی پی راته وویلج خو محقق ویل چی سبا دی به استازی راخی او بیا به دتگ معلومات درکری، نورو ورونو ته می دربه اندیبنه وه چی به وچو شوندو زوند کوری، دویی به خوری او اویه نه خنگی. گه دبیر احترام او قانون دی؟

دویمه ورخ په یار خلورو بجو استازی راغی او راسر کومانیست دکور معلومات پی راکری او دافغانستان له حالتنه په خبر کریم، راته ویئن ویئل چی سبا په ۱۲ بجو دشپی به انشاء الله پروز وی، خو تر هغو پوری به ته استراحت وکری، ما دمحمج دووضعی رابور هریتی واسی استازی ته وکری.
اغانی هیأت دخلاء

۱۴۶۷

دکترانتانامو انخور

از ورخه و می گوئنل چی دامیرکایی مسئولیتنو سره ووئینی او دیندیانو دوپیمی یه ارتباط خبره ورسره و کویر ده و عده وکر چی دا کار به حتمی کوی. سبیه سسه ریزته هنه خای یه بوتل شوم چی د سزا لپاره جور شوی و هله بیا قلف او دیخوا حالت شوی. خو دیه ته ته و چی دسره صلیب استاتی راکی راسره گویی. چی دمعمول له مخی هله قانونه ههم داو. چی تر وقتی وریندی به سره صلیب ورسره کتلت چی مملك ته د نت موفقه یه واخی. که خه هم ایرلکایان ورته اعتباره نه ورکاوی. خو له دیه نه مخکی یهودم خو ایرلکایان له تلوزیونی کامرو سره غرفی ته راغلل او یو دیپنتو زیپرین بی مل و. یوه دومیه گوئیندی کاغذنه یه په لاس کی و. چی یپ ایرلگرزی زیپه لهکل شوی او په پینتو زیب وهو. زیر ته کولی "خو مادی وی چی باید ما امضا کری وااو منلی می واي خو" به داسی حالت چی دیربینردوکوزی درکوی. اونزی ته هیده هم ورسره مل دی به پارچه یه لهکل شوی و چی ماته پی دهگی د لاسیک کولو وویل. لومری. بندی به خیل جرم اقرار کوی. دامیرکایه متحده ایالتو شخه بخبنه غواری. او دخوشی کیدلو په هکله یپ چی ایرلکایی جرم معاف کر میننه کوی.

۲- بندی دلقاءددی او طالبانو غری وو. بیا به له هنیوی سره تمساو او علاقه به ساتی او کمک به ورسره کوی.

۳- بندی به بیا په تروپیستی اعمالو کی شرکت له کوی.

۴- بندی به بیا دامیرکا او دهغوي دمتحینو پر ضد هیخ نویه سیاسی او نظامی فعالیت نکوی.
خو که چیره بندي ددغو مادو تخلف وکری بیرته به نیول کیپری او تر
خلله زونده به به بنگکی ساتل کیپری
دلیک پای - د بندي دلساليك خاي.

زه دبر حیران شوم او راغلي امريکيان لور رته خلک و اوبر
تلویزیوني ویدیو باندي تول ریکارد شول، خو ما لاحواب نه و ورکری
کاغذی را و ادانی کي، چي لاسليك یی کرم، خو ما بیرته كاغذ په
غصی سره وروغورخاو ادو دخواب په ویلو سره می داسی خوله
پرانسته، زه مظلوم یم مجرم نه ینم. کله هم خهی جرم نه منم، کله هم
بخښنه نه غوازم. کله هم له امريکا خهی دخوشی کیدو مینه نه کرم کوم
جرم می کرم چي قانون ورته جرم وایي، کومي محکمي او کوم قانون
مجرم ثابت کرم یم!!!

2- زه طالب په مکروه و طالب په یم، خو دالقادعي غهیتروب نه لرم
3- یه کرم توریستی عمل کي می لاس وو، چي بیا به بي نه کوم راته
یه و نیپئی که رشتينی یاست؟

4- افغانستان زما کور دی، پر ما خوک حق نلری چپه خهی کور کی
می دکور دچارو بند کرمی. او په داسی حال کي چي دکور مالک زه ینم او
بل خوک عارضی پرغلگر ما بندوي.

5- بندي خو اوس هم ووه کرم قانون او ویل بندي وم، بیا می هم بي
له دلیله بندي کولی شي نو له همدي لاهله دلساليك ضرورت نشته او نه
یه امضا کرم!!

خو دوی په دیرا هرله سره راته وویل چي که دغه کاغذ لاسليك نه
کرم. نوه ته خوهي کیدلی نشی خو ما ورته منفی خواب ورکری، که می
عمرهم تیبر شی دابه ونه منم چي مجرم یم، خو خهی بهر ولزل او بیا به
راغلله چی کاغذ ورته لاسليك کرم خو لاسليك می نه کرم. بی خلریم خل
پی راهی و ویل چی بی خوش و لیکه په خبل لاس سره یی ولیکه چی دغه مادی نه مینی خه چی ته مینی هغه ولیکه، داریئه لی مخی می قلم را وایختست او لاندي لیکنیه می وکره: «زه مجرم نه یم کله می هم دجرم مرتكب نه ووم دومیلکان مولعم پپاکستان، او امریکا له ما سره ظلم کرئیده، خلور کاله یی پی برخیکه ساتلی، موافقه کوم چی دامیریکا په ضد به په نظامی عملیاتو کی برخه له اخلم، او السلام.

دا می لاسیک کی او دوی راخه ولزل، زه پچوره چی دوب پاتی چی دوی به دا ليکه خنته مینی او دوی کولیک شی چی هر بدل کرئی په هرصورت له دی له وخت وروسته دسره صلیب استسیاو راغل.

رادره کینئنستی او دخوهي کولو زیرو دوی هم راکی، خو لی وروسته یی راهی و ویل چی ته موافقه له چی افغانستان ته ولئی شی که نه؟

ما ورته وویل چی موافقه و تلرم، دو یئاسو را سره خه مرسه کولیک شی او که به چی دغه محبس کی پاتی بیم، دوی ختلی ناوسی و وسولی چی موئی خه نشک کولیک پیا دم دامریکاپانو کار دی، رینسیا هم دوی ناویسه وو، او ما بله چاره نه درلوده یا راتگ افغانستان ته، یا بند له خو افغانستان زما کور دی زه ورسره مینه، محبت لرم، خو یواخت له دوی خنچه می دا معلومولمه چی دخه لپاره راخه پونسته کی چی په وس کی مو هم خنه وی، او دامریکاپانو ناراووه ته قانونی بیه ورکیوه، دسره صلیب مراسم خلاص شول، بیرته پنخم کمب ته بوتل شوم چی له خبلی بندي ورونو سره خداي پامانی وکرم، هلته ورونی سهپره لکه له قبرو چی را استل شوی وی، په یوه قفس کی ورسره راتیول کرای سوی و، چی زه هم

ورغلوم، تقریباً یو نیم ساعت ورسره کینئنستی او بیا تری رخصت شوم، رینسیا هم چی دخه خلاصیدل راته پدینکاریدل، خکه چی دئین ورونه

یی راخه دئیند له بدللته کی پاتی کیدل، که خه هم تول ورونه زما
ده‌گوان‌نامه‌ها و انخور

افغان هیئت دخلیان

149 -

په خوشی کیدلو خوشحاله و، به پنجم کمپ کی می‌یواختی له افغانانونه وکتل صرف اتنه نفره هله و، چی مخکی می‌یادکلد، خو له عربو وروین سره دکتینی اجاده رانکلشل، له هغه خایه لومری کمپ ته بیتله شوم لهفعوم کمپ کی می له افغانانونه خشه بیا رخصت و‌اخست، بیا خلورم کمپ ته راغلم، له خلورم کمپ کی می له تولو ورویو خشه رخصت و‌اخست له عربو او افغانانونه تولو خشه، وروسته بیرته هغه خای ته بیتله شوم چی خه استراحت وکم، او دیده و‌خورم، یولرلس بجی وی لمونغ می ادا کی دویی می‌یخوره ویده شوم، پر یوه بجه بیرته راوین کرل شوم دموتیر به واسطه میدان ته راوستنل شوم، او په هغه پیه می‌لاسونه تیل شیو و، چی لومری خل به دوی بندیان وربانی تیل، دموتیر دروازی خلیشی شوی دسیمی جنرال سرنکاره کی، او عسکرو ته پی‌امر وکر چی له لاسو خشه بی‌پیه خلیشی کری، او له موتر خشه بی‌پی‌لاندی نبکته کری دهواپی دیگر تول گروپنو مره شول، چی مخته می‌وه وکتل یوه الوتکه پرواز ته چمتو ولتره و، او ورنری شوم، یوبی خواته امریکایان و او، بله خواته افغان راغلی اساتزی ولتره و، چی په رسمی بنه پی دافغانستان راغلی اساتزی په تسلیم کرم، استازی دخوشی کولو مبارکی راکرش، او رانه وی وبل چی الوتکی ته وخیزه، دا وروستی خل و، چی دامیرکابی عسکروولگه‌ن دانه‌نه اسانه می‌له اورو بیرته شول او په خیه‌واک دول الوتکی ته وختم، وره جیه الوتکی و هغه افغان هیشتن له خانه به کرایه راوستی و، جنرال الوتکی ته راوخونه او بی‌پی‌راته و‌واوه او خلور کسه نور امریکایان هم په Good by گود‌بای، چی و، دالوتوکی عمله خلور نور امریکایان و، داسی معلوم میدیل چی امنیتی کسان وی سره دی چی الوتکه دشخچی شرکت ملکیت و، دسبی دری بجی وی چی الوتکه هواته و‌لوت، افغان هیشتن
رانته افغانی کالی او لنگوئی راوری وه، په یو یوکه یو بر ییه یو راهت سره می دالوقیکی په داخل کی تیک او رانگ کاوه. تتشناب یو تلم ویده کیدم او دویی او یونی مینوی راکول کیدلی. لس ساعته وروسته الوتکه په انجکیند کی دتیل لیپاره بنکتنه شوه له یوه ساعت درنگ شخه بیرته هوا تحت و الاوه، تار او ساعت وروسته دکابل پر خواجه رواش هوایی دگری بنکتنه شوه، خو کابل له خنورو کلو وروسته رانه ده تابله دنکاره شو په خانگی دوکل یه هواپی دگرکی ده وری تغیراتو له امله یچی امریکاکانو دومره امنيته کوشی بکنی بستله یو یچی نوی نوی کونی بنار معلومیته دخاوی دوکی بوجی اوسمیته دیوالنی، دکابل په هواپی دگری می دشکره سجده وکره او وروسته تاکل شوی خای ته بولتلل شوم، اوس می نپی یستی پوره شوی په کابل کی یه هغه سرای کی اوسمیپیت یچی دوموجوده حکومت له خوا کرایه شوی دی. له خیله او لیلی سره زوند کوم امنیته یوی می دحکومت پر گاره دی او دموجوده حکومت په خبره دیوه کال لیپاره خوه شراط همداشی یو خو
کله چی کال پوره شی تن نیا نه پرههمپی چی یه له کیپی. له تولو وروئه مسلمانانو خشخ خدن یو تیولو ظالمو وروئیلیاره ددعا گونیئنیه کوم یلله دی تول وروئه دکفارا وظالمانود توقیفونوهم وتیولو ندیارنپر په خیرسلامت راخلص کره یلله ربه نکلینی مو دی تریدی له سختو ازموینو وساتی، او په امتحانونو کی دی یلله (ج) دبری توافقی راکی.
به گوانتمانامو کی
دمظلومو بنديانو شهادت
که خوه هم ما خبل كتاب ختم کری وو اوچاب ته می چمنو کری وو،
چی به دیر تاسف سره می دجنون په 11 مه کال 2006 کی په گوانتمانامو
کی دمظلومو بنديانو دشهادت خبر تر غور شو، دایرو بی ساری
خورونکی او زره یو کورنگی عمل وو، چی دامیرکا دلضم یه توقیف
خای کی یی صورت ونیوه، زه دخیلو او رونو لیباره له لری خدايي چ
شخه دجنگو فردوس غوشتنته کوم او قریبانو ته یی جهیل صبر غوارم، که
ههم دالومری خل نه دی چی د امریکا یه عسکری تم خایونو کی
مسلمانان خیل زوند له لاسه ورگوی، خو گوانتمانامو لیباره دا لومری
خل وو چی داسی کار صورت ونیوه، اوس دا معلومه نده چی دا واقعه
شخگه پینه شوی او دغو دری مظلومانو شخگه خبل زوند له لاسه
ورک، دلته یوای خیوه مرجع ده چی معلومات ورک و چی هگه
امیرکیاپان دی، چی دودی دعوه کی په بنديانو له خیل تجهیزاتنوگه
استفاده کری او خانونه بی خبله وسلی، زه پخیله دامیرکیاپانو په یوه
خبره هم بوار نه کوم او نه وریاندی باور کولی شم، خمه دژندران په ترخو
شیبو کی ماته لهه تجریه دا بیدا شوی چی امیرکیاپان ددرواغو استذان
دی او دخلکو دغولولو لیباره په درواغو هیلک پروا نکوری، همدارنگه یی
له مورسره گوزاره کری چی دتوقیف به وخت کی ما دودی په ویناوه کی
پیچی رشتها نه شول پیدا کولی، ان دوخت په بنودلو کی به پی دروغ
راته ویل: مثلا که به لس بجی وی نه یا بورولس به پی ویل، همداراز د
ورخ اوتاریخ په اره. وله اعلم
که بالفرض ددی یه وینا اکتفا وشی اوس باید دری ته خیر شو چی
ولی؟ ای یخو گرم دی ؟ ای ددیغ مظلومانو دقت مرشول یخو دی. لیکه
چی ما مخکی دایادونه کی ای یایی هم کوم ؟ چی دامیریکا دعسکرو
بی پرها اوله تعصب خمه دک چلندن جی له سپکونکیو کینو خنه برخم
وو؟ بیخی دزمغ نه وو ای بدنی یی دی ته مطلق مجبوراوه چی بی
تهاوته پاتی نشی، خرنده چی دامیریکایانو لخوا له بندیانوسره له ظلم
پره بل چلنن نه وو، نو تول بوج او فشانیوی مزین دبندی به زره پاتی
کیده، الیت به دخط یه تیریدو سره دتولو بندیانو دروی
ناروغي دیداکیدو سبب کیده او همداسی وشهو چی زما په اند په سلو
کینه سل بندیان یه دغه مرش مبتلا شول، روحی یا ییفرینه هغه
مشی چی انسان ته لر شیان دگرونو غوندنی دوروی همدا نگه
دوخت یه تیریدو سره انسان په خینو هالاتوی کی خیل کتیرنول او حواس له
لاسه ورکوی او دیر خطرناته اعمالو ته زره پنه کوی.

دگواتنامه یه بندیانوکی ددری ناروغي. پیداکبل او بنه تقویه
کیدلو هغیو تردي حده راورسول چی خینی لاهلونه په لاندی هم یادولی
شو.

اول: دقاتوک نه موجودیت
دویم: بی خایه اونا قانونه سزا ورکول
دریم: دعسکرو بند سلول او تعصب
خلور: دیر خلیک نه معلومیمد.

پنحه: یه انفرادی خایونو کی ددیبر وخنه لیساره ساتیل.
شهروم: دمذهی خیزونو توهین لکه قران کرم

اووم: د بوخیتیاپاره دکتابونوا نورو خنه ورکول ترخو خلل یواخی

دفاکر یه تال کی ونکوگردی.
اتم: دبی خویی سرا و رکول چی ترا میانشتو، میاشتو پوری وی، چی به
نتیجه کی یپ سری هرومروه عصیی او روحی مشکل اخته کیری.
نهم: توهینی سرا گاکی لک بی ستره او برتی کول.

لسم: بندیانو ته دهگوی دکرئیه په اره له اندبیشی یک معلومات
ورکول، دمئال په دول یو یو بندی ته دمحمق له خوا ویل کیدیل، چی پلا،
ورور یا زوی، دی مورپر نیولی، یا مو وزلی دی چی تعا دانسان به دماغ
بوج راولی که شبه دی تکی به حقیقتن ده یاردو.
یبورلسم په نبه طریقه: دمپیضاو علای نکول چی دندیانو به خانته
او خیلی روغتیا ته اندبینه،و.

دیارلسم: دلیکونو خند او خند له دلیکونو دسترونو خرابول ترخو
دسری په ذهنه کی یکه خای ویسی.

که چیری دا توله عوامل په یوه سری بوج شی،، نو طبیعی ده، چی
دختل خان کنترول له لاسه ورکوی، او کله خو په خان باندی نه پوهپهی
چی خه کوری او خیریی، په خه کی دی، په هر صورت اوستنی پینیکی که
چیری دامیریکایان په وینا دندیانو له خوا صورت نیولی وی، نو تول
عوامل په چی داستی خطرناک کارته انشان هخشی دامیریکایان له خوا
برابر شیو دی، چی هته دبهوری حققو، دامیریکا دملی اساسی قانون،
دبینالمللی قانون ترپیشی لاندی کول دی، اوس عمده سوال دادی، چی
ددغه جرم مراتب خوک دی؟ او یه جرم کی خوک شریکان دی؟
امیریکایان او دهگوی سالار بوش خو په دندیانو پر گاره اچوی او هغه
ددي کار مراتبین بولی، سو خو حقيقته ته خیر شو نو ددی جرم
مرتبیب تول امیریکایان دی، شکه دا ههم دوی دی چی د امیریکا حکومت
ته بی داسی ظلم د دوماداسانلو اجازه ورکری ده، چی هته ددی
دبینالمللی قوانین خلاف دی، سره لدی چی حکومت دخلو
لغاممنتخب حكومت او دهغه ملك داساسي قانون په پلي کولو مكلف
دي.

افغانستان ده راغن وگی کور او ددغه کور گری په دغه کور کی
په تبدیل او توییره حق لري، هیوغ په نور دلی حق نلري چی ددغی
خاوری بجی ددده هیواد له حقخوې خمه محروم کری دمزمیب دود
دملی امنیت، او تحفظ، او دسوکاله زوند لپاره، او دملي اقتصادي
فرهنگي گڼو په خاطر چې ده افغان دنده ده ملی پیوستون، قومي
توافق، دمزمیب، ملی عنواناتو، پر پینست دیتلول وګر پریالیتوت، دی،
خداي ره، دی وگی چې دا بېریا د تیولو ورونو قومونو په برخه شي، او
خلیلواه، هوسا افغانستان ولو.

د پام ورلوی هدف افغانی وقار، خیلواکی، په اسلامی چوکات کی
افغانی دودونه به احترام دی، او دا هغه خه دی چی افغانانو تری وخته
په مضبوط کلکر متو، داتفاق په قوری عزم دخان په وینو، دلیو خدای
چ ج به نصرت سره ساتلی دی، چی دتیرو استکباری امپراتوریو شوم
هدولنی بی خنشی کری دی چی ده زمان مستکبرینو په سخته او نرمه
لهجه سره پلی کول غنی بنت، دا خکه خیلواک افغانستان تر په وخته
سالم، او دخیل پریکری واکمن او له غلامي، خمه ازاد پاتی وو، چی
داتفاق اوژ به بې، دلیو خداي ره په مرسته ده بدخواوی ودغونی، په
مقابل کی زمزمه کاوه کې په تاریخ کی دافغانستان تیرو دودونه به خیر
شو کولی شو پهوه پوهه پهدا کړه. دغیمانو شوم اهداف په تیرو پهپو
کې، چی مستقیم او غير مستقیم راتل ېوې خیا حکومتونو په متو کې
دی خنشی شوي او که په ځکه کړ ورونو ناروغی او ستري بدرغی.
دخکموتنو لخوا پیدا شوی دي، چي دقت د ساتلو، او دیرپردوخشحالولو لیاره، او شخصی گتونه له خاطره وي، خو دخل لیاره یي بیرته يا ملي باخون، او يا ملي وحدت دوا شویدي، چي افغانی زلمیو دسر یه قربانی او مضبوط میتو کری دی، لوبه ستونه چي دبخوا سره توبیار لري د اعتماد مسئله یه اعتماد هغه نالیدلي باور دي، چي غیر محضوس ورباندي حساب کیدلاني شي، خو هم دغه عنصر په تنني افغانستان کي کمزوري شوی دی حتی دبينه تللي، ددغه عنصر مضبوطل په تولو افغانستان سره کری، افغان طبعتي اساس آسلام پاله قوم دي، نو مشکلات پي هم وایي له دغه لري خشه ده خل کیدلی شي، خو مهمه داده چي دی لري ته تر نورو لزو تریج ورکرو، سیاسي نيمگرته او دغه پراخه لمن که هم تول افغانستان پکني خاپدلی شي، خو نبکاره خبره داده چي هرافغان قوم تیرخانگري ارز نهت، خانگري رول اداکولی شي چي هغه نيمگرته پابره او اړه کری او اودغی نيمگرته پکول دافغانستان دستونو اصلی حل دی، دخل لیاره دتوافق لتون ارین دی لوی عنصر پي داسلامي ملي عنعناتو درنواي او ورته غاره اينسولدل دی آسلام زموږدجامعی چوکات دی نوير تولوي چاره به په همدې چوکات کي صورت ده نيسی که دوخ ددغه چوکات ترحد خان بايسي نوبيله بدنريي یه دیله تښيجه یه لري، دريي دره پچاره افغانستان چي دلویو ګرځندهدی دی، په مختلفو نومونونو چې وژل کيريو، ترور کېرې، اغوا کېرې، بندې کيرې، پردي په يې په کورونو، نښو، ماشومانو کي لوبېري، او خوک دوطن پریښودلو ته مچبوریري، دتروره، قاچاقره، منافع، زندېق، وطن پلوري، او داسې نومونو نور مره سره بېلېري، دا توله هغه نيمگرته وی دي چي مورېي مه مینځه ورلو ته سخته ارتيا لر – چې دوخت ورباندي پوره پوهيدلي وی پايد ددي کونيشه
درگاه‌نامه‌انخور

۱۵۶ - 

وکری، چی دافغانستان سراسری پری‌کرده لاس ته راوی، او په پلی کولوبی پری‌کی شی، او دا لاس ته راوی‌نه به دنیمگی تیاوو دکولو ته لازه پراینی‌ی، پر هم‌ی‌لاره به انشا الله ده‌دهدتنه نیدی کی‌یروهم 

دال‌بکار‌ی‌ه خلیم‌توس‌ه کیدلی‌سی 

گرانو مؤمنو مذدود ورویو او خویندو به دی کی شک نشته‌چی توله به دخ‌یل‌واک سوکاله ملی افغانستان په هیله‌یاست، او ددی لپاره به دعاوی او ꜱوکالیشک کوئی، خو دا هلمی خلی به تر هفو پوری گرندی ساتو چی دافغانستان دلوی کور وگری، په خیل کور کی دخیل زونن دس‌م‌سور تیال‌پاره سره مله‌شی، او دنی کریکچی چی تر تولو سترغم دی به بشپه‌ه توگه‌ه تابود شی، او دنیلآم دلوی رحمت تر سبب‌ی‌ری لاندی زونن ترسره‌شی.

والله‌الموثق والمعن
<table>
<thead>
<tr>
<th>شماره</th>
<th>سریک</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>سریزه</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>کریپتی انجور</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>دکوره ایستل</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>په پاینور کی</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>امریکایانو ته تسیمی</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>په کینتی کی حالات</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>دکبنتی خم خه بگرام ته انتقال</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>بگرام ته رسیدل</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>په بگرام کی دتحقیق مرحله</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>کندهار ته انتقال</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>په کندهار کی دتحقیق مرحله</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>په کندهار کی دودی نظام</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>دوی هینونکی قیصی</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>خو چالیپه پینی</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>دکندهار خم خه گواننامو ته لپردونه</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>گواننامو ته رسیدل</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>دری دله عسکر</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>دامیرکایپی عسکرو تبدیلی</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>گواننامو لهی کمپ</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>دولتنا دوهم او دریم کمپ</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>پنخم او خلورم کمپونه</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>خلورم کمپ</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>دافغانستان وفد یا هیئت</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>خه لیدلی واقعات</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>دوهمه نادره</td>
</tr>
</tbody>
</table>
پنجمه پیشنه
26
له قرانکریم سره دامرکایی عسکرو معامله
27
دعبادلله خان دخولی انتخور
28
دخو بندیانو اوریدلی انتخوزونه
29
دیوی برور قیصه
30
ددرانگو معلومولو ماشین
31
دامرکایانو تحقیق
32
نمايشی محکمه
33
دگواتنانامو دبرذخ هدف خو و
34
داتفنانستان استازی او دخلاسون زیری
35
په دواتنانامو کی دمزلومو بندیانو شهادت
36
افغانانو ته زما په ایکان لاره
37
پژندنه

بانی‌علی مولوی محمد سلام ضعیف د مرحوم ملا نور محمد زوی، او د مرحوم مولوی سردار مهدی فکری.

دی چی به ۱۳۵۶ هرامیز د غیرگونلی په میاشت

کی د کندهار ولایت په یکجاوی و ولسوالی. کی

زیبیبدلی دی. لومینی زده چی به د خلی مرحوم پلار

اختلافه کړی دی خو چکه په چی به ۱۳۵۵ هرامیز کال

کی پلار ولات شو. نو بیا یی له ورود خلافه زده کی پلر کری او نسیمینه ته به ته. نوموری لا

ده کلین نه ۳ چی د مسیر د رحمت سپورت هم تری او خستل شو او تل لییاره په له غیری پی

برخی شو

۱۳۵۷ هرامیز کال د کمونستان له کودتاهو ده میاشتی ورسته پاکستان ته مهاجر شو او

هلته پی چرنه تولگی پوری زده کری وکی. چی چی به وخت به او نومره و

تر دی ورستان پی چی جهادی جذبی راویویده سره له دی چی کچیمه هم و، خو تای با هم د

خلی مرحوم پلار له بیو، نوی مکری ملا محمد صادق اخوند سره پی د پنجهوال ولسیا په

نفخم کی چه کنی سپری چی جهاد پلر کری او خلیبی دیمنی زده کری پی هم قاومی و یا وسایلی په

پای کی د همدی جهیدی ملستیون و پلر کری شو. چی د مهاجریت نه کی زون پی پوری پی د همدی

جهیدی د ملستیون هم د طالیب او هم د مدد په توکه دنده ترسره کوله. د مهاجرینو تر

بریالیتوب ورسته د خلیبو پی چی لومینی زده چرک د بشپرلو لیباره په پییبت ته لا. هلته پی د

حددی د تخصص دوری ترخنگ اقتصادی، سیاسی او ایکالیسی او عربی زون وسپر کری هم

پلر کری.

د طالیباو د اسلامی تحصیل له پیل راهیسی له دی تحصیل سره ملکری شوی. دی. د هرات

له فتحی ورسته د هرات د ملکری بانکه مسولو و پتالکر شو. په پنجهلو میاشتی دندی

ورسته د ملی دفاع و وزارت اداری ریاست ور په غاره شو. پر شهوپو میاشتی دندی ورسته پی

استمعی په تکنر په خو دری میاشتی ورسته بیه ۱۳۷۸ د کادر او صنایع وزارت د

مرستیال په تغییر په پتالکر شو. په کال ورسته په ۱۳۷۹ کی د ترانسپورت عمومی پی و په

۱۳۸۰ هرامیز کی په اسلام آباد کی د افغانستان لوی سفیر و پتالکر شو. چی به ۱۳۸۰ زیبیدی کال

تر پایه هله و ۲۰۰۵ دی. په د په د چرک کاره نه د کرک کاره ولیو له افغانستان په چرک کاره

د امریکایاون ویلورلو شو او په په د بانکه د چرک کاره او لس میاشتی پی نه امریکا ای چرک کاره

نیکزون چرک کاره کی تبری

کری. پر چی به د مؤده کی د قرن اعظمی شن له تجوز سره د حفظ ست نتیجه چه چرک بیا هم

لومینه امریکایاون د کرکی موجود د

حکومته و سیاسته. چی او سیاستی چی ده چرک کری کری کوی او چرک بیا هم چرک نوزدی

النده دی خوشی. هوسا او اورگزون ورکی