بهویال
دهدوسان پنیتپانه
 صفیه حلمی
بهویال
دهندوستان پشتان

لیکوکاله
صفیه حلیم

۱۳۸۷ وری
بهویال - د هندوستان پینتانه

لیکواله صفیه حلیم
خیروونکی سالنک کتاب خیروونکی
د خیرولو له: یو
د خیربیدو نوبت وری ۳۸۷۷ / مارچ ۲۰۰۸
د خیربیدو خیاب کابل - افغانستان
شمار: ۵۰۰۰ توه
د چاب نوبت لومری
تایب تاسم خان مندکریل
کمبو: کتاب خیرولو صندوق هندادر
د پنیشی طرح میریس میابیل
د چاب نول حقوق له خیروونکی سره خوندی دی
ليس هو الله الرحمن الرحيم
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحه</th>
<th>نام</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>پژوهش دنیا</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>دوست محمد خان اسلام نگر</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>بهویال یه اتلسه پی پری کی</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>د پنیتنی مبرمنی دعا</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>قدسی پی پیکم واکمنی</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>قدسی پی پیکم سیاست</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>د سکندر پی پیکم نوابی</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>د سکندر پی پیکم مشکلات</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>شاه جهان پیکم</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>مور، لور او سیاست</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>سلطان جهان پیکم</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>وروستی نواب</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>د بهویال اواسی پیستنیه</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>پنهارا</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>د دوست محمد خان روزنامچه</td>
</tr>
</tbody>
</table>
یادبندی

به‌هریال د هندوستان پیش‌تر، به‌هریال د هندوستان کی د پیش‌تر به‌هاده‌نگره لیکوالي او خیربیالی صفتی حیلیم به‌زمری بوری خرینه دی جی تری وراندی به‌هندوستان، به‌ خانگی دوو د به‌هریال د پیش‌تر به‌هاده‌نگره سری به‌هندوستان کی د پیش‌تر به‌هاده‌نگره اهه‌ن جی خوری خرینه دی لیکی صفتی حیلیم جی کیری نده دی لیدل شوری. دغه کتاب لوستون‌کیمک تیبه‌هندوستان کی د پیش‌تر به‌هاده‌نگره پاس پاس بی‌لاب‌بینی معلومات ورکی کتاب داسی انجوزی لیک‌لیک شوری جی به‌لوستون پی‌سیری داسی فکر کی لکه‌ه به‌هریال د پیش‌تر به‌هاده‌نگره دا کیسی پی‌خیلیو پرتگوکی مورگی سالنگ کتاب خیرونوکی ویاچی جی د تکره لیکوالي او خیربیالی صفتی حیلیم دیهیه پس ارژنستن او به‌هاده‌نگره اتر لوستون‌کیمک تی به‌وراندی کی دی ونیپاگایی دی جی به‌پیش‌تر می‌مهنه کی مورد صفتی حیلیم به‌خرینه‌پی‌هیستی لری جی و خست پرو و خشت پرو د پیش‌تر زپی مینه و الوته د خیل قلم او پوهی به‌لاری ملغری ووانتی کیری دی.

هلیه‌ده به‌پیش‌تر د صفتی حیلیم پیرپره صیل و دیلی اخیری او د زوندن دورو ل‌هد‌بیو و سره قلم پرپیدی اخیری حیلیم به‌هریال د هندوستان پیش‌تر، به‌هریال د هندوستان نگره کتاب‌خونه مخکی ۷ خانگی اتای مینه و الوته ورانتی کیری هره‌پی به‌لوستون‌کیمک به‌منواده هرکلی لمناخش سبی دی صفتی حیلیم نه‌وازی د خیلیکتاب‌نو به‌لاری د پیش‌تر به‌باداری هره‌کیری، بلکی دی دی‌تی‌خونی‌پی د خوان او نوی کول په روزولو او هخولو کی هم خورا دبرا سی‌پناوی گالافی دی.

د بادونی وری ده‌چی به‌هریال د هندوستان پیش‌تر، به‌هریال د هندوستان نگره کتاب‌خونی (ISBN) International کی د لومیری خل لیاهه ورانتی د کتاب‌خون‌نو نیاوه شمه‌ره کیارول کیری تری مخکی پر افغانی کتاب‌نو په‌نیونال معيار Serial Book Number برابر دغه شمرده‌نه و. به‌داسی خال جی (چی) (ISBN) له تبری خش‌باندی دیرشو کلونو راهسینی د نوری به‌نیو روآونکی کی کیارول کیری. دغه معياری شمه‌ره دی کتاب چیرونوکی په‌نیونالی پر لومیری خیرونوکی نگره راثی.

سالنگ کتاب‌خون‌کی ویاچی جی د بیوی داسی نگره لیکوالي او خیربیالی اتیر خیرونوکی پی‌پورونکی په‌نیونالی پی‌خیلی کیری دی. په‌یور‌ناروی سالنگ کتاب‌خون‌کی
پیروزندن

بهویال - د هندوستان بستانه
2 ۱۳۶۷ م کال د اکست دیار لسمه نپیت به د بهوپال په سرکاری دفتر کی نواب حمیدان الله خان له خیل مبز سره ولایتی د هغه توانچه یکه پر مبز پرته ده د هغه تندی تریو او لاوسونه یی پر پل کلک نیولی دی له شمشه وروسته د هغه مشره لور دفتر ته ننوزی دواره ده یو بل ته سلام اچوی او سملانه نواب خیلی لور ته وایی

زه پاکستان ته خم غواړوم چې د بهوپال چاری ته بر مخ یوسي کبادی شی ما د پاکستان مشر ویاکی ما ته جنااح ویلی دی چې راشه. خو غواړوم چې ته ما ته دی یوی خبری دیاراکی او هغه دا چې ما ته د بهوپال له خزانی پنڅه لکه روبپی د کال رالیپری ته دا خپرې مینه؟

لور یوه شبهه د پیلار په سترګو کی سترګی ویاچولی، خو خیل قهری نشو خرگندولی پیلار ته بی په ادبي نشوی کولای پر مبز ابی پنچی ته بی اشاره وکره او ویب ویل. "تله او لی په ما د دی تونپیچی دیز نه کو؟ زه بی وسلي پم دا نوایی تا پوری اوه له سیمه که له هند سره یو خای کنه ده نه دی. فیصله خپله گوته نشم له رکولی او سبا به خلک وایي نینه و به خکه خو یی دی خاوري له هند سره یو خای کبدو مخه ونه نینوله او هغه وطن چې زموزر مشرانو په تبرو دوه نیم سوو کلونو کی د خیلی سرونو په بدل ساتلی او. بیوی ننچی هند ته تسلیم کری.

د نواب حمیدان الله خان دا لور عابده سلطان ووه. چې د بهوپال وروستی نوابی په توکه په دیارلس کلنی کی نومول شوی او په ۲۰۰۲ د می ۱۱ نتیجه د ۸۹ کلونو په عمر په کرچی کی په حق ورسپده.
دا د اوکریئو د هغه کورنی مبرمی وو چی د هند په مدهیه پردهن
ایالت کی پی د اتلسیمی په یه سر کی د بهویلک د خیلولکی نوایی
بنا کیبندیه.

د هندوستان په پراخه خاوه کی له لرغونو وختونو خمه هری
سیمی د انتظامی چارو لیلېر یو واخن لرلو د پښتنو. عربانو,
ترکانون او مغولونه له خوا چی هرکله دا سیمه نیول شوی او د دوی
سلطنت پری جور شوی. نو دغو سیمه ییزه واکمنو ته یی پر دنارا
کی دی او که چږه یی ورسره نه کوله. نو د ېباج او خراخ ې په بدل کی
پی یی او ړتله اقباب او خطابونه ورکی دی. هغه صوبی یا ایالتونه چی
لکه د پاڼه او په کی راجه گان او نوابان واکمن وي وو. د خیلی سیمی
d خلکو لیلاره هم مهم وي ود خمکو د شخرو. د امنیت. د ناروغي او
وېبا او دغسی نوری ورختنی چارې د نوابانو له خوا چاکل شوی
پولیس. پوځ، قاضیانو او وزیرانو اداره کولی د يې پاڼا د يوه
کامیابه حکومت تر شام هم دغه نوابان او راجه گان وي. د بهرنی یرغل
پر ېد د پوځ یرابولو لیلاره به هم دی نواپوې په لوی رول ترسره کاو
په 1900 ېعسوی کال کی چی انجکرپن یا هند په لویه وچه واکمن
وي. دی نواپوې او راجاوو په یې په تذکرې لیکلی چی د هغه له
مختې د هند او اووسني پاکستان او بنگلاته دیش په ګلوندلته تر شوې
سوې د پر نوابان او راجه گان وو. په نولسېم یېری چی خپلی ریاستونه
او ایالتونه له که اساس، مرته او پنجاب په انتظامی توغه خیل
حیثیت له لاسه ورکیږی و
په 1947 م کال کی د انجکرپن یا حساب 525 ریاستونه موجود
وو. په دی کی زمینداری او تیکنیکی هم شامل وی. زمینداری په یوازی
په ېبو خو کلیو مشتمل وی. دوی ته بی تعلق دار یا جاگیردار هم

بهوبال د هندوستان بسته
ویلیه بیو زمیندار یا جاکیردار، به لمه خلکو د مالیو راتبولو کار هم کاو ه، په دی کی زبتره مورشی وی، خو کله کله پاچا د انجام په توگه هم داسی جاکیرداری ورکولی چون پور داسی بیو زمینداری وه، لمه زمینداری پرته د "وصل" په نوم هم یو انتظامی یونئت و، چچ واره او کوچنی کلی به د مالیو که د کوننی نواپی یا راجه سره وصل و و خو دوی به کله کله خیلیاکه اختیارات هم لرل، شهرپور او گروال د دی نپی بیلکی دی په راجاپو او نوابیو کي هم دوه دوله امتيازات ورکی شوي و و د نورو لوبو ریاستونو په شان بهوپال او حیدر آباد هم داسی امتيزات لرل دي ته بشی چیک سیلیویتون یانی هغه چی د توبو سلامی لری دا دود د انگرپیاپو په وخت کي پیل شو. او هغه نواب یا راجه چچ دوی به پر درناوی ورته کاو هغه ته به چي د بیویشت توبو سلامی امتيز ورکاو په چی تریلو لور اعجاز و تریلو ورکی د دریو توپونتو سلامی واه و دویم هغه خینی وو چی د توبو سلامی امتيز تبی نه لرلو. په دی کی بسوده چی د پیننتو ریاست و، نواب گنج او خبرگر غوندی خایونه شامل دو و د بیویشت توبو د اعجاز ریاستونو بیانخې وو. چچ د حیدر آباد نظام. میسور مهاراجه. جمو او کشمیر په کي شامل وو مهاراجه او د پیویت د گیاکی مهاراجه او د گوییار مهاراجه سندها و وو د نولس توبو سلامی به د بهوپال د پیننتو نواب. د اندور او اودی پور راجه گانوته ورکول کبدي بیه دی کی هم فرق دا و چچ خینی موروئی او خینی مومنی وو هغه وخت د خنکی او شمبر له حسابه د مسلمانانو تریلو لوبه نوابی د حیدر آباد دکن و و هژی واکمن
به نظام "بیست و چهارمین" بیل کبده. له دی وروسته د مخکی له چی له مسلمانانو لویه نوابی د بهوپال هفه و. چی بنستی پی د اورکیو یو تن دوست محمد خان ابی ابی و. دلته خلورو نسخو پرله پسی دوه سوه چاله حکومت کری دی. ددی وروکی سلطنت د بوخ لیاره به زیاتره د صوبه سرحد او په تیره د قیاپی سیمو خلک روزل کبدل. د خلکو لیاره به دا هم نوی خبره وي چی په بهوپال کی اوس هم ایرپی. یوسفی او میراژی خبل پنستانه نه یوازی دا چی ژوند کوی خینی په کی اوس هم پنستو وایی. ما ددی سیمی له خینو کورنیو سره لیدی او د هغیو د ژوند زروآک حال می له توزدی اخیستی دی. دا کتاب د بهوپال مکمل تاریخ به دی یوازی د تبرو دریو سوه کلونو حال دی چی په کی دوه نیمه سوه کاله د پنستو مبرمنو او د دوی حالات بیان شوی دی. په وروستی برخه کی می د بهوپال د اوسیو پنستو حال لیکلی دی. په دی لاره کی ما سره د پرو خلکو مرسته کری ده. په تبره بیا د وروستی و اکمی عابده سلطان زوی شهریارخان چی د خیلی کورنی. په اره پی و بر معلومات راکل.
لومری خیرکی
دوست محمد خان
به‌وال ۵ هندوستان پشتانه
دوست محمد خان اورکزی
دروه

راز سپنت کلا

اسلام تگر
د صوبه سرحد یه لوبدیزی کی د تیرا غرونیه دی. چی په کی د ایپریدو نه قاموهه ملک دین خیل. سیاه. کوتی خیل. اکا خیل. زکا خبل. کمیروخبل. حسن خبل او ادم خبل اباد دی چی ۱۷۲۴ م کال کی د اورکوری د یبوه سردار نورمحمد خان په کوری یو ماسوم وزیرбуд چی په دوست محمدخان ونومول شو. مور پلاری پیر خوشاله وو. پپنخو کالونو په عمر کی د قران د لوست او دینی زده کی و لیاره ورته یو استاد و ساتل شو. دا استاد ملا جمالی نومبده چی د بدخشن او سپدنیکی و دوست محمد خان چی داس د سپری شو. نو پلار ورله یو اس ورکی. له دی سره سره پی د توری او غشی ویشتلو تریبیه هم تراسه کرلیه. ۱۷ مه پیری چی په ختمیه وو. نو دوست محمدخان یو تکره او گینستلی خوآن و هغه وخت د هندوستان پر تخت د مغولو چا او فرگیدنی ناست و او د خبل سلطنت ساتل سر لیا ره له مرهیه وو سره په چنگ وو. د مغول دنیار د شان او د هند د شتهمنی. کیسپی چه چا اوربدیلی یو. له تیرا نه هم خوآنانو چیلی په دتللو ارمان درلولو. خینی خوآنان د دوست محمدخان له سیمیه هم هندوستان له ورگلی وو او د مغولو یه پیکر کی به شامل شول. نو ییره به تنوخو به ورته ورکول کبده. هندوستان ورله لهی مخکه له ری او د یو ریاست والی به به پیکر لیاره مپرینی خوآنان پهکار وو. د پیکر لیاره تکره خوآنان او به اسوته د پپنخو له سیمو هم ور تلی. په تیرا کی چینو کورنیو د یبوه جنگیالو لخوا په رابریلی پیسیو خبل نهند ته و هه ورکول. په ۱۹۷۳ کال کی دوست محمدخان له ۲۰ کالونو اونستی و او تلی به ناکاره و مور و پلار ورله د یبوه بلی اورکری کورنی نجلی غوښنی و چی میزیج پی بې نومبده. خو دوست محمدخان لکه د
دوست محمد خان

کاو اکس زوند کاوه چه نه خبره به یی تویره را اپنسته او وینه به
بی تل په جوش کی ود معارج یی بی مور و پلار چی دا حال ویلد.
نو ویی پتپیتلی له خیلی لور د دوست محمد خان ییوه بل تربره ته
وکرکی دا خبره د دوست محمد خان لیاره د منلو ورنه و خو گرندنه
نه ده چی اینا دی پیخیل سپکاوا ناراضه او که معارج بی بی
ورباندي پیره گرانه وه و خو د خوانی جوش او د دوست محمد خان

کاو اک شهریت اخیر دی ته ورساوه چی خیل تربرو بی ورژنلو
په دی کرنه نه یوازی د هغه د قام خلک پر ده په قهر شول. بلکی د
هغه خیلیه کورنی مور و پلار هم ناراضه شول او دوست محمد له قامه
وایستل شو د ده لیاره بی له دی بله هیه پچاره نه وه چی له خیل اخوه
طلیلی یوهنه اس واheelی ای خیل ییانیبی پرپرچی ده خینیئ لوری ته
مخه کر او جلال ابابره دهلار... دا د نگر کار جلال آبابره لی بکی د
دیلی په شمال لوپرخت چی سل میلله لری یبو بنار دی.

دی له تیرا نه د جلال آبابره نه لاره د پنیمپور. لاهور امرتسر او پنجاب
له تولی بنبرایزی مخکی تبر شو د لاکی په هبر یو سرای کی به یی
پینتیئه لبیدا او له دود سره سم به هغه او ورته غیروه خلائیه کری د
دودی. استوگنی او د وخیت د حالاتو د خریب د لیاره خه مشکل نه و
خو میاشتی وروسته له جلال آبابره تؤدی د لوهرای په سیمه کی د
سردار ارجال خان میلله شو. دی هم اپریدی او د دوست محمد په
لیدوه پیر خوشاله شو. په خیل میللمست کی پی د هغه د استوگنی
بندوبست وکی سردار ارجال خان په لوهرای کی د مغولو منصب دار و
او د ده نیکونو ته هلتی خمکی ورکیل شوی وی چی ورباندي دده خیل
تیب زوند کاوه د دوست محمد د سردار ارجال خان د کورنی. له خوانی
سره د اس خغلولو د غوشی ویشتلتو او غبری اپنستو سیالی کولی.

یوهبال. د هندوستان بسته
به همدی وخت کی د هغه د سردار جلال خان په چر کی په خوانه خدمتگاره خویشنه شوه. په ورخ چر سردار جلال خان په کور کی لومه میلمسیا کی یوه. د هغه د زوی او د دوست محمد خان تر منغ د دغی نجلی. په سر خبری ورانی شوی. د جلال خان زوی وربانی د غنشی گوزار و کیر. دوست محمد خان هم سمدلاسه خیل خنجر راوایختیست او د هغه پر وجود بی و مندلول د خوان له مرینی سره هغه ته اندیزه وشوه چی دی له لوا خطر سره مخامخ شوی دی. د خیل مربی زوی په بی له لوا یاس و ووژه دا د پره د شرم خبره و ه او په پینتون کی د مرگ بدل مړک وی مخکی له دی چی د جلال خان خلک بی وئینسی. ده هم هغه وخت راتوب پر خیر اس سپور شو او له هغه خایه په بینی سپکی کیر.

خو چه دی تبینته کی هغه تول وخت په دی و په کی و چی د جلال خان خلک ورسی دی. دا سیمه د هغوی لپاره نوی نه و ه په هرکی کی هغوی خلک په‌زنیل. دی دی سیمی د لورو او زورو نه هغوی خبر و او د دوست محمد خان لپاره د په‌بند خایه نه او ده. ده ته لاره هم معلومه نه و. خو دومره خبر و چی د کیری په جنوب ختیز کی 100 میله لری و لمرته به کتنه ده اندیزه لگه‌لی چی کومی خوا ته داس مخ وگرخوی دی تر شهاب سعیه په بی له منیده او اس بی په دیوی شیبی لپاره هم دمی ته ابله کاوه. نتیجه بی په‌بی‌های‌های کی د ده وفاداره‌های را په‌پوتو او ساه بی و کیری د دوست محمد لپاره دا بی‌لوی گوزار و دی گنر کی خداده یا پاک ورته سزا ورکوی. خو اوس دی بی‌های‌های ششو گرخبدای همدا و چی ده به په‌بی‌های‌های پر کی په‌بی‌های‌های 30 میله‌های یاتی وو چی دی د کرنال سیمی‌ته ورسبد. پر سر او لوپی تندی و هناکی و چی‌شوونی او به بدلول دوست محمد په

به‌یوالي ۵ هندوستان پنئانه
دوست محمد خان

دی سیمه کی یو نامعلومه شخص و یکی منزل یوگه کی یا ورتھ و کری چی دی له خیل دو پن سکی یو خلپپین چی یه اس سپور د یوو لور دنگ پن سکی ار یی له خلکو پن سکی کولی دوست محمد خان د خیل زوند خینی حالت په یوو کتابچه چی لیکلی دی چی روزنامچه نومبری دوست محمد په دی کی لیکی ده خیللو نالیدیو دینمانلو یه تبیمه ما داسی فکر کاو چی دوی راپسی دی یه پرو ورخو می هیغ نو ور خولونی، چیب می تشاو او د زوند هیغ هیله می نه لرله... زه د یوو نانابایی تننر مخی ته ودربید... زه چی می راگر خیدل چی یو خو یوی او هگی او تنبثوم، نکه نور می د چوی بیتی توان نه درلود. یله هندوستان کی اوس هم د لاری پر سر دوی او هگی د مسارپان لناره ارمانه خواره دی... په دی حال کی یو زور سی چی لوهی سیبنته پره پی لرله د دوست محمد خنگنی ته ودربید... ده ته خیر یو ایبی په اوی یپلی فارسی پوختنه و کری: "نه د تیرا دوست محمد نه یی؟" دوست محمد ساه نیولی ودربید... فکر پی و کر چی اخر دبنمن ورپسی راورسد... یپه پیوه شیبی کی د هغه د زوند نابیمه مانی راونو بیده... بلله چاره پی نه لرله، دی سیپین پیری ته پی وویل: "هوه زه دوست محمد پیم" سیپین پیری ورتھ و ویل: ته ما نه پنهنی زویه... زه د کاوش ملا جمالی پی او پیه تیرا کی می درته د قران کیم درس درکاوو... هغه وخت ته ورکی هیله وی د دوست محمد د خیل استاد په لیدو و پره د زوند هیله راوتوکبید... له هغه سره پی روغپی و کر... او کله چی ملاجمالی پوختنی تری و کر چی له تیرا خنگنی راوتوکبید... نو دوست محمد خان په لنده خیلله کیسه ورتھ و کر چی ملا جمالی هغه وخت له
ملا جمالی د بدخاشان او سیمونکی او یه دیلی کی د هد مدرسی او دینی تعليم له کبله دپلو خلکو پژندلو هغه وخت مغول پاجا او ترگزب د اتیا کالو او زياتره به د مملک په جنوب کی یه چنگونه بيوخت و په جنوب کی ده زامنو پخیلی کی ناندري ابیری و هلی چی د پلار متینی وروسته به یه خوک پر نخت کینینی او ترگزب ته وفاداره ده و والیان چی افغان. ترک. هند او مركزي اسپی او سیمونکی وو د خیلو قدرت د ساتل لیباره خان. خان ته لگیا وو مغول سلطنت یه توپی کبدو او چا غوپنلن چی یه راتلونکی کی د واکد اره لیباره سمه لاره غوره کری په دی وخت کی اروپایی ملکونو هم انداده لگولی وو چی هند یو مهم خای دی او د دوي له خواهم تجارتي او سفارتي دلو پرله بسی رارونی وي چی خيلي اغبري قوي کی انگرزب خو د ایست اندیا کینین. دفترنه په مدراس او بنگال کی به باخه جورکری وو د حیدرآباد او ووهه غوندي نوابیو کی یی پخه هم ساتلی و په دی وخت کی دوست محمد خان چی د تیبرا غرونو کی یی زوند کری و. د هند دهغه وخت کلتوره سترگی وazi نیپولی وي. دهغه وخت دیلی د پلابلو قامونو او کلتورنو په ورگد. دو په پرمختللی بنار و هر دیلو هنرمندان. لیکوال. شاعران او عالمان دلته راتیول وو خو دوست محمد خان ددهغه بیوه کال په موده کی له ملا جمالی نه په زده کری وکری له زه پرته بی د
دوست محمد خان

پیامدی که مذهبیون کلتوروننو از دوی د خلافت مطالعه و مشاهده کونه او خان به پیو ورتگری پر ابرولو. دی به مشاعرو به ورتنلی. لویی او

اس حماسیچی سیبیالیو کی به پیو وندیا خستهلی او د نظام دیین پیه درگاه کی به پی القی اوربله.

خو له دی هرخه سره له هغه خیل هدف هیبر نه وو. د مغول پی بوخ کی نورچی اوس هم دده ارمان وو ملا جمالی هغه وکره چی دوست محمد خان دینی زده کرو ته پام وکره او دد غوندی عالمشی. خو دوست محمد خان دا نه غونستل. نو اشخ ملا جمالی ورتگری یو اس او پینه خ اشری. وکره چی خان پی مغول پو بوخ کی ورگید کری هغه

وخت د اورنگزیب د وسله توی مشر میر فضل الله و

په ۱۷۰۴ کی دوست محمد خان خیل لومری مسلکی چنگتیه حاضر یو. دا چنگپه گوالیار کی د بندیل کنی سیمه کی و ددی خای وایلی تردری پیپک له پیپا بغاوت کری وو هم دد هیپ مختیوی لیپاره د مغول پو بوخ ورواستول شی. دوست محمد په لومری دسته کی شامل و. خو دیپز چر مغول پو بوخ په گونینو شی. د تردری پیپک قومندن کاشکو خان نومپه او سوخت چنگیالی سری وو دوست محمد خان د تویی گوزارونه وخلیول او توسی هم شو، پیپی لیلد دد پی بوخ په بدهان کی دی. نو فیصله پی په کرنه قومندن انس خان ورسیی دد خیلیه نیزه راو اخیسته او په هغه هاتی پی پرغل وکره چی کاشکو خان بری سپور و. خو د هغه ساتونکیو او هاتیون ورباندی گوزارونه وکیل دوست محمد خان په دی هم پی حوصلی نه شو او خیلی حملی پی

جاري وساتلی. دی په خیلی رونیامچی کی کاری

پو وخت هاتیی دی په خیل خرتم پی ونیبولو خو دده ارخیان خلاص کی

او د خرتم په میت لوو وروخت او په پی گوزار پی کاشکو خان ووزلو.
دوقنمندان په وزنې د تردي بېک پرخ وارختا شو او د مغول پرخ ماتی په بری او ونیتې او اورنگزیب ته خبر ورکې شو او ورسره د دوست محمدخان د مېډېنې کيسه هم پهلي ته ورسپده ميرفصل الله له.

خپل دربار ته وروغوښت او تابا پي او وکرې چي او اورنگزېبي پي ووينې په ۱۷۵ کي او اورنگزېبي ۲۱ کاله د مرتهبي او سره له جنگونو وروسته بېرته په دېلي ته راغلي دوست محمدخان اوس د ۳۳ کالو و

دي په خپله روستامجي كي کاري

پيرو ورځ ده لښکر د مغول په خپله د معايني لپاره اورنګ آباد ته وروغوښتل شو. د چې چې خپله هم اورنګزېبي په پاڼه د پر زور او ستري بېکاره، ولي ده شخصيت داسې و، چې د پرې اغیزمن سو. اورنگزېبي پر تولو عسکرو او د دوې پر قونندانانو يو خليمله نظر او چا او پی بې سترګي پر دوست محمدخان اساري شوې پر ده په غور وکړي: "ای خوان روهيله راوا ندی شه او ماته خان حاضر کړه.

پيرو ده فضل الله له مخ وروآ او ورته وېي ويل چي دا خوان

بنکلي، قوي او د اوچي کورني بنکاري د دې خبري تابي پي وکره چې دی ونزي او د یوه ستر لښکر قونندانو ورته او سپاراي. پيا پاجا دووه موتی اشري. راوا خيشتي او د دوست محمدخان په لاس کي پي ورکي دوست محمدلیکي چې د پاجا په مهرباني دی پرتر اغیز. لاندي راغي او ورته خرگنده پي كره چي دی به ورته پي ين. وی اورنگزېبي پاجا له دی پيني خه موده وروسته مر شو او داورنگزېبي زامن او اعظم شه او بهادر شه، ترمنه د تخت پر شر جګر پيبل شوه دوړاو دوست محمدخان پېغامونه ورواستول چي د دوي په ملاني دي ودېرې، خو دوست محمدخان ورته خواب او وکرې چي ما سپاسو له.
پیلاز سره د پیت قسم خویلی و او نشمم کولای چی د هغه د یوه زوی پررضد و درپرم. دی هغه مهاله به مالوه کی د پوځ قومندان و هری خوا ته راځواری جوړی شوی او د حکومت پوښه خو برخو و بشل شوی و په داسی حال کی له دوست محمدخان سره بوازی. ۵ تنه پیشته پاتی شول د خان خانی په دی دور کی دوست محمدخان له خپلو ملکری سره کله د یوه راګه او کله د بل نواب د واک سانتی لپاره د هغهی په بلهنی دنکه کاوه. دوی لکه د کرایی د سانتندویانو پری جگری و کری او په بدل کی به دی نوابانو او راجه گانو بی پری بیسی ورکولی.

د اورنگزیب له مرنینی یو کال وروسته دوست محمدخان په مالوه کی تولو خلکو پیندلو. په دی وخت کی منگل گری راجیوست راجه انند سنگ چی د خپلو گاوندیو راجه گانو نه و پرره کی د دوست محمد ته بیپه د سانتندوی په توهکه نوکری ورکه. لرگه مویده تیره شوه چی راجه مره شو. خو د هغه مور دوست محمدخان ته خووست وکری بی پری د سانتی لپاره دی ایسار شی.

۱۷۰۸ م کال کی رانی دوست محمدخان د تئولی راجواپی مختار و تیاکلو چی دی به د رانی او د منگل گری د ریاست سانته کوی په دی وخت کی دوست محمدخان د راجه د کورنی. له یوی راجهوتی نجلی. سری او اد و کری هغه مسلمانه شوه او نویم یی فتح بی پری شو. دوست محمد نور ودوته هم کری وو. خو فتح بی پری ورته د برگارنه وی. دی مرمینی له خپل خان سره دیره شتمینی د دوست محمدخان کور ته یوه وری. فتح بی پری د بهوپال د مسلمان نوابی لومیری مرمینی ووه کری د حکومت په چارو کی په مهم رول درلود خو عجبیه خبره دا ده چی د نوابی. تاریخ لیکونکیو د فتح بی پری به ارته هیهخت نه دی لیکلی.
دوست محمد خان
نور هفته خلک چپ مسلمانان نه و او د نوابی کورنی سره وود
هغوهی په ای هم خنه دی لیکل شوی په تبره هغه خينی چی دودونو
له لاری پي کورنی ته ورداخل شوی وو له یامه غورزول شوی دی په
داسي تاريخونو کي د ميرات او د وارشانو ذكرنه په تفصيل شوی
دي.
فخت پي بی یو عامة بهخشنه و وو. دا هوبياره. په زه پوری او له
زونده چک و. له دوست محمد سره به هر خیل پا اس سوره و او هغه که
به جگره او په سم ول اور بیکار کول و و
دوست محمد به پری په باور او اعتیمان کاهو په راتلونکو خو
کلونو کی له دهنه منگل گر پاتشي شو او له هغه خایه په یې شاوخوا
سیمو له پیه کوی. خوز دیر زر په یې فیصله وو کرل کی د خان خانی.
په دی دوره کی به دی د نورو لپاره تل چگره نه کوی او ده ته د یې
لکنولو یو خیا پیکارو و. دله بهویله ۲۲ کلومیتره لری شمال لور
ته د بیراسیه نومی خای د مغولو له یوه نواه په اجاره و اخیست. کی
کلی اجاره پی ۳۰۰ ارده روپې وه.
دوست محمد دلته یوه و ورکی غوندنی نواپی جوره کره. یو جومات
او یوه کلا بې په کی جوره کره او د حاذم لپاره په خیل باعتباره
افغانان په کی مقرر کول خو د گجرات په یوه معرقه کی دی د خیلی
پوکینانو له خوا مرهته سردار له وسپارل شو او هغه بندي کی. فتح پی
به دهغه د راخوشی کولو لپاره په یې روپې. مرهته سردار له ورکړی
او دی په راخوشی کی. کی د سازشونو په دی دوره کی هغه په هیدا
هم په بانور کوه او یو په نواپی پی چې خیل خیلیان له تیپر راواړی
په ۱۴۱۲ م کی دوست محمد خان د خیل تیبر پنخوس کسان له تیرا
نه راوالی. په دی یاله کی دده بیلار پنخه و روپه او معراج په په کی

بهویله د هندوستان بیستانه
دوست محمد خان

اوست دده میرمینه و ه شامی و او د خرگونده نه ده چی هفه خنگه او خه وخت دوست محمد ته واده وریه و ه دا بهوپل لومری میبست پیشانه و او به ریابسیه کی پی خانونو ته استوگن خایونه جوی کری د دوی کورونه د ختن و و او په زریه خنگل کی دی بوتی چی "برو" نویمیدو خانگی به پی پریکولی او د فیت لیباره به پی کارول خایی خلکو به ورته بو چک پیشان ویل دوست محمد تر دی دمه له فتح به پی سره به منگل گری کی اوسپیدو خو هفه لومری میرمینه معرج به پی د دوست محمد له نور تیر سره به بپرمیه کی اوسپیدا د منگل رانی چی دوست محمد پی کر خیل زوی کری و د هفه شوک وارث پاتی به وه نو منگل گری توله خزانه او شتهمی د دوست محمد لاس ته ولهنده دوست محمد به ورایی به جنگونو کی د میبرزتوب له امله بلكی پیخلی پی رحمی د شاوخو زمیندارانو او د ورو پرگنو مشکانه به زرونو کی ویره اچولی وه او هفه شوک چی د دوی په مقابله کی به پی خان کموزوری گنیو ده به پی سر تیب کی په دی وخت کی دوراها سی هور اچاور اشتا او د شجال پور سمی دده به کنترول کی راغلی د خیتو سمود د زیانیلو لباره به جنگونو کی د ده دوه وروینه به ووه شول.

په 1715 کی ده پلا نورمحمدخان مریشوه دوست محمد سیمی د هندوانو او په تبره بیا د راجیوت قام سره خیل ایتکی هوار ساتیل او له خیتو سره پی ملگرتیا هم کوله د او اسیبی بهوپل جهشان هفه وخت دی بوه کلی و وا او دا گیننر یوه برخه وه د گیننر شاوخوا هفه وخت د هندوانو دوه قامونه اوسپیدال یوه کونه او بل پهیل نومیده دوا قیبلیو زوند کاو په وربو وربو یلو وبشلی او خیل مشری پی لرلو په دوی کی ترپولو زورور د نظام شاه په نوم و اوکسن و او دیپری

بهوپال 5 هندوستان پیشانه
بنیه لرلی خو کملاپتی می د خیل وخت یوهو پره نیایسته. هوبنیباره
او خیبرکه بنیه ود خایی خلکو به په سندرو او متلنوو کي سنتیه. د
عالیم شاه په نوم د نظام شاه یو تربور د چین پور بارا د سیمی راجه وو
یا خوپه کملاپتی مین ووا او ایپی د گننپور واکنی غونسله دنو یوهو
ورخ پی نظام شاه ته په پیوی کي زهرو ورکرو. هده له مرهی وروسته
ده پر کملاپتی زور راور چی ورسه وااده وکری د هغی لیباره یوازینی
لادره چی د خیل خاوند د مرهی بدل هم واخلي او د عالم شاه له خطره
خانهم خلاص کری. یو زورور سیری پیدا کول او په دی سیمه کی
له ویانمی د دوست محمد د مبرانی او د هده دچند نغازه غیرپه. د
رکه‌ده د لمانخلو پر وخت کملاپتی د دوست محمدخان پر مرنده
رکه‌ده وترله او دی پی وورور کری د هدنیوانو راجیپو قام په دی
لمانخلو یک خوینیدی د خیل وروینو پرونی مرونپی یو زرین تار تری
خوارها ورل وهورکوی ورور پر دی موقعی پهپی یا تحفه د هغی په لاس
اپریه. دا رسم د وورور او خور د یوهو ابیدي ترون نینه گنیل شی. کله
کله به مبرمنو د خیل ناموس د ساتنی لیباره پری سی ته هم راکه‌ده
بتره.
کونی دی کملاپتی په دبره هوبنیباره. له دوست محمدخان دا زمینه
و اخستنی یچی د ووره په حشیبت به د هغی د ناموس ساتنی کوی او د
هغی د خاوند قاتل بههم وزنی. دا په یله کی رانیو ورلده دی یو لکو
روپیو د ورکو لتو چی. دوست محمدخان له زمینی سره سم عالم شاه
وژولو. خو کملاپتی یو لک روپی. په لرلی هغی ورله پنخوس زره
روپی پوره کری او د نوره په پوت کی پی د بهپنای کلی وریاژارو
دا د دوست محمدخان نوابی. د بلازمنینی لوپوری نینه و کملاپتی
10 کاله بهه په ارام زوند وکری. کله چی هغه په 1773 م کال کی مره
بهپنال 5 هندوستان پشنانه
دوست محمد خان
شوه. نودوست محمدخانداکلااووemoji تولهشتمنیترخیللاس
لاندیراوستلهپیدیدیوختکیدکملاپنتیروینوالشاهوسله
پورتهکهاوئددوستمهدسرهمهجنگشوخودوستمحمدد
خواکونتهخواوزدلشومو
اوستچیدوستمهدتهبراخهسیمهپیداشونوهفتهخبطیبینی
tینگیکهیکیاویدیوخبلواکحکراانپهتیوهدبههویالاوشاوخوا
سیموفاکمسیوهپهدهغویوجهکیدمغولذربارومرهتهوو
ترمنحکوااکپسرجنگروانو.ندوستمحمدخانپهداسیحالف
کییوهخامغولذربارتهسوغاتونهواستولوهغواوهیپخبله
وفاداریخرگندهکه.نبللورپیدمرهتهوواکدارتهمالیه(چوت
چیدحاصلخلورمهبرخهکبدهورگولهخومرهتهوتهپپمالیهبه
دیشرطورکولهچیهغوهبهدهدهجاروکیلاسوهننھکوی.

اسلام نکر
پیه1720مکیبههویالدیوهکلیغوندیاوودیکیتقریبازرو
کسانوزوندکاوه.خودوستمحمدپهاسلامنگرکیowskiده
لهلرغونیمالیکسرهجوختهغهخانلهیوهمالین.جویرکره.چی
تراهوسهپاتیتیدبههویاللهدیخایه5میلجنوبتهدی
dمرهمتووراجبوتسرهپچنگکیدوستمحمدخانهیقبدول
اصولنهمنلدارتمسیپریپهسربیکیدهндوانوپرخاورهداسی
خانخانیوهچیمسلمانانترخبلومینخووهندوانترخبلومینخو
پچنگااختهوهولله1712مکالننتر1715مپوریدوستمحمد
دبههویالشاوخواخودیلراجبوتسرهوجنگبیدوپهپراسون
نومیخایکیداجنگخورخچیروانو.پهداکیدیهولیورخی

بههویال15هندوسنپستانه
شوری دا هغه لمانخنی دی چی راجیبوت هندوای پر یوه بل رنگ پاشی او د یوه بل کورونو ته ورخی د راجیبوت مشر دوست محمد ته پیغام وروستوو چی د دوی د مدهیب لمانخنو په ويار دی خو ورخی جنگ بندهی وکری. دوست محمد ورسه دا خبره ومنله خو دی پوهیبوو چی د هولی په ورخو کی راجیبوت نه یوازی لمانخنی کوی دوی بنگ هم خښی او خیله وسله پی ابادی وی. یوه شيه دوست محمد خیل یو جاسوس د گداگر په لباس کی د راجیبوت پوخی کيمپه ته وروستوو چی حال راوی هغه خبر راورو چی راجیبوت نشته دی دوست محمد هم نور انتظار ونه باسلو او هم هغه شيه پی په ورباندی چیای و کر او جنگ پی وگتیلو د. براسیه نه شل کیلیو میتیره لری د چکد بش پور کلی او د یوه بل راجیبوت دیلو مشر نار استنگ راوچهوان دوست ته د خیرو اترو پیغم وروستوو چی د سولیی ترون ورسه و کری دوست دا وریاندیز ومنلو او له دوارو غارو د ۱۲ کسانو په بدرگه دوست او جوهران په چکد بش پور کی د تهال سیند په غاره له یوه بل سره د لیدو فیصله و کر. د روغي جوري لیباره ددی غوندي کوره دوست محمد و او په خیپي خیپي کی پی د دوی دیبندوبیست ورته کری او له یودی وروسته دوی له کرپیدی دوی بهر راویتل او د هغه وخخت له دود سره سم پی خیلو مینلیتو ته پان او عطر وراندی کری دوست محمد خیل عسكر نؤدی د نونو شته پی پرولی وو او هغه په اشاره پی د تمینوالو مراندی پری کری او د راجیبوت چول کسان پی ورزیل داوژنی دومره په وحشت شوی او چی د نؤدی وروکی سنند اویسه داده راجیبوت په وینتو سري شوی او وروسته د تهال پر خای دا سینند د هلالی په نامه ونومول شو دوست محمد خان وروسته چکد بش پور د اسلام نگر په نامه وارولو او د پرثر پی پک پی یوه قلعه جوره كره دا دبهپال سلطنت.
دوست محمد خان

لومی پلازه‌منه آو او دغسی به ۱۷۲۷ م کی دوست محمد شیخیاپی
کاله وروسته د بیوه ایله جاری او جنگی‌الی پرخای د بیوه حکمران په
نوگه رالوچت شو

به دی وخت کی ده وفاداره فتح بی بی ورسره وه. ددی نوابی د
انظام کار بیل شو. د وخت رواج سره سم تولی لیکنی به په یار فارسی
زه کی کبدی او له مغول درباره بی خان ته د نواب نوم (خطاب) هم
واخیست په ۱۷۱۷ م کالی کی هغه د نواب دلبر دنگه نوم خان ته
gئیلی او خو لکه چی د پینتنو دو د دوست محمد جبری هم پلار او
د مشتر ورو له موجود گی کی دا نوم خان ته چله هم هه کارولو. خو اخر
د ورونو چه پینگار بی دا خطاب خان ته غوره کی

بیوه ورغ فتح بی بی او دوست محمد خان د نینکار چیار خانه ته
ورغی او. خو سعاته په کریمی. کی د اس له خاغستی ستری شول او
ده بهوپال له سیند سره نری بی په دونو سیوری او موما او د رمی لیپار
هلته ابیار سپل. د دی خای خاموشی کی د چه ایرو ارام کاوه او د
دوست محمد سترگی سره ورغی، بی خوب کی گوری یو بزرگ ورتی
اوی په دی خای به بیوه کلا چر، چی دی په باخید و فتح بی بی
ته بی ته خیل بیان کی. هغه سوگند تری واخیست چی هرومو به
پر دی خای کلا چر،

دا د فتح گه چکلا بنا وه دی کلا لومیری تیبره رای سین قاضی
محمد معظم کیبندوده چی وروسته د بهوپال مشر قاضی هم شو.
دوست محمد، فتح بی بی او د بروکت پینتنو پخیلی لاسونو دا کلا
چر، که دی دی بهوپال پخوانی کلاپی ورسره بی خای که. بی به کی
شیخ درؤوی ئی چی د شیری او رخو په نومونو وی او هم بی به کلا
کی د بهوپال لومیری جومات چی د دووه نیمو پورو جومات بی ورتی

بهوپال ۵ هندوستان پشته
وایه جور کرل شو. داووس د دوست محمد او فتح بی بی قبرونه خنگ په
خنگ د بهویال په فتح گه کلا کي جور دی.
د دوست محمد لومري دیوان ایانی مشتر وزیر بیچی رام. د شجال
پور يو هند و مشتر و په داسی وخت کی چی نظام د حیدرآباد او
مرهته يوي خوا ته او مغول بلي خوا ته خیلی کي سره په جنگ و و
نو دوست محمد ته د خيلي نوابي ساتل گران کار و. له عسکري
پلوه مغول کمزوری و و. نظام او مرهته دو او د هند جنوب نیولی او
و د مغول واک پي نه مختلو. خو دوست محمد د کمزوری مغول
و اکدآراو مله کوله. په ۱۷۲۰ کي د نظام او مرهته گه خواکونه د
بهویال له لاری دنک له تبری په چی د دوست محمد ورور میراوح هم
خلی خواک سره په دي لنسکر حمله و کری. خو ماتي پي وخورله او خیله
هم و وزل شو. په داسی حال کي نظام د دوست محمد سخت مخلاف
شو. په ۱۷۲۳ م کال کي له دوست محمد سره لس زره عسکر و و او د
مرکزي هند يوه لوبه برعه دده به نوابي کي شامله و. خو له دی و خته
بيا د هغه تر مريگه ياني په ۱۷۲۸ م کال پوري دده مشکلات هم مخ په
زياتبد وشول په ۱۷۴۶ م کي نظام مغول خواک ته سخت گوزار
ورکل. و روستي پي بهویال ته مخه کي چي له دوست محمد سره
حساب برابر کري. دوست محمد ورسره جنگ وننن کي او د لندي
محاصری نه و روستي پي پوره لوزنامه ورسره و کرکه. ددي لوزنامي
ترمخته ده خيل ۱۶ کلي زوي پار محمد خان نظام ته برکمل په توگه
وسپارلو او دوست محمد د نظام له خوا د اسلام نگر کلا دار و تاکل
شو.
دا هره خه نبايي دوست محمد د به که سره و او د نظام له خواک
سره د يغزي و هله پر خاي پي چي نتیجه به پي د دوارو کمزوري او د
دوست محمد خان
مرهیته بیاپورتوب و ده د سولی لاره غوره کره دده تر و اک لاندي اوس او زره کیلومیتره مربع خمکه و له چی د اویستی اسرایل هومره ملک تری جوپری.
په دی وروستیخو کلونو کی دوست محمد زيات شوبرون اندي. استدان، ارتشیان او عالیمان بهوپالته وریل. د برو کې په باستون پرته دلته یوسفی فیروز خبیل او روهیله پنسته په زيات شميري کې میشتی شول چی خبل پنستی کلتور بی له خانه سره راوری.
دهند د نور مسلمانانو لپاره هم هغه وخت بهوپال یو د امن خاى وهم په دی وروستیو کلونو کی د فتح بی بی له مارگه وروسته دوست محمد صوفي لاره خبله کره.
دی په ۷۲۸ می ۵۶ کلونو به عمري کې مر شو. ده له پهلا پبلو بنخو شپرې زامن باریمحمد، سلطنان محمد. صدر محمد. فاضل محمد. واصل محمد، خان بهادر او پنخه لویه درلوتی.
ده هغه پر وجود تر ۲۰۰ دبیر تیبونه وو چی دده د جنگونو د مکنتوب تنبي وی.
د معراج بی بی خلوار ولادونه وو، خو یار محمد د هغیلو نه و. فتح بی بی ولاد نه درلود او هغی یو ماسوم یه غپر لخستی و چی ابراهیم نومبیده. دوست محمد د کنتر سردار بایبی سره هم واده کره کې و چی د راجپوت اند سلکر لور او یو خو اولادونه بی لرل یو هندردنی بنسخه تر یوه بریالینتوب وروسته په انعام کې ورنه ورکول شوي و له چی نوم بی چای کنتر و اود مسلمانند او وروسته بی ورته تاج بی بی وریل ددی دری اولادونه وو.
دا خرگنده نه ده چی د هغه خیا ناستی باریمحمد چی وروسته د بهوپال دویم نواب شو. د دوست محمد د کومی بنسخی زوي و خینی.
اندازی داسی دی چی کبادای شی دی د بیوی مسلمانی بنخی زوج وی چی له معراج بی بی نه وروسته دوست محمد کری و چی. په دی چی شک نشته چی دوست محمد د پخی ارادی خواند و گنی په داسی بیوی سیمه چی چی. 9 فیصد هندو وی او خواو شاله هر لوری په دنیمانو کی راکبر وی د بیوی مسلمانی نوابی جورول اسان کار نه وو هغه له فتح بی بی سره دومره مینه لرله چی د بهوپال سرکاری بیز اوسه فتح نشان نومبری.
دویم خیبرکی
به‌وبال په اتسلمه پری کی

به‌وبال د هندوستان بیستانه
کله چی دوست محمد خان د مالوی په پراخه سیمه کی خان ته د یو ملك د جویولو هلی خلی کولی د یلیلی د تخت لیباره د مغول پاچا اورنگزیب د لمسو تر مینخ د واق لیباره سازشونه روان وو یو یسی به بل شهزاده پر شاهی تخت کنبنستاو او بیا به یا په جنگ کی او یا د سازش له لاری ووژل شو په حیدرآباد کی د مسلمانانو تر تبول لوی ریاست مشتر نظام له مرهیتو سره په جنگ او یو وقت د دوی لنکری د دوست محمد لیباره هم خطر راودروو دوست محمد په دی حال کی له هوپیوابیاری کار او خیستتو او له نظام سره بی د سولی تسون وکرو دی ددی تیون له مخی ده نظام ته لس لهکه روپی بنا یو فیل او خیل ۱۴ کلن زوی یار محمد د یرغل که په تؤگه وروسبارل پیارمحمد په حیدرآباد کی خلورکاله تبر کیل له ده سره بهوپال دری عالمان ورلپل شوی وو خو د حیدرآباد په دربار کی د یارمحمد بنه روزنه وشو له هغه اردو او فارسي زبپی زده کی د نورو شهزادگانو غوندی پی داس سپرلی د توری او سیاست تعليم ووکرو د دوست محمد مینی په وخت حیدرآباد بهوپال د خیلو وزرو لاندي نیوبی وو او دی ریاست ته پی د ملگنی په سترگه کتله نظام سمدلاسه د ۴۰۰ پوکیانو په برگه یار محمد لکه د یوخلی ناستی نواب ببرته بهوپال ته ورلپلرو دی ده پی د نواب او امير خطاب ورکرو اوله شاهی برمغ او پوکی درناوی سره د یارمحمد فیل د بهوپال خاوری ته ورداخل شو خو دلته له وراندي د دوست محمدخان زوندي ورو رعاقل محمدخان د یارمحمد اته کیل مبنی وور وسلطان محمدخان نوابی اعلام کی وو ددی فیصلی تر شا د برکت پیبانتو د خنیو مشترانو غیر هم ورگید وو
ده دوست محمد دیوان (مشر وزیر) بی‌چی رام د پار محمد په پلوی د
سلطان محمد د نوابی دعا رکی. خکه‌یه خو دی ماشوم وو اویل د
سیاست تجربه بی‌چی نه لرله. د سلطان محمد موره نه چاگیر په شکیکت
و شو او هی‌گه د خیل زوی له حق ام ده و اخیستو دغسی په ۱۷۲۸ م
د اکست پر ۳۰ نیپه بار محمد د بهوپال د دویم نواب په توجه خیله
دهنده په غاره و اخیسته.

په کور د ننوه پینتنو هغه د دوست محمد د مشر زوی په حیت نواب
ومنته شو مهره خطر هم هغسی موجود وو پچ اوس د مالیو د
کنترول لیباره بی‌چی چریکی حملی کولی پار محمد له مهره نسره
همدغسی په یوه چنگ کی له نورو نودیانو سره بیوه نسکلی راجیوت
نجلی هم شامله وو پچ ماملله بابی نومبده. یار محمد له ورایی
نوری نشخی لرلی خو د خیل پیلار په پیل بی په پیل کبینه او له ماملله
بابی سره پی واده وکو. په راتلونکو کلونکو کی دی مهرمنی د بهوپال
سیاست کی لوی اغیز وکو. خو دا په خیله په اویواه په مهره شوه. د
پار محمد مشر زوی فیض محمد په ۱۷۳۱ م کی وزیربد. دده خلور
نور زاون حیات محمد، سعید محمد، حسین محمد او پیاسن محمد
له بیلاب په مهرمنو نه وکوبدل.

خو ماملله بابی په بهوپال په سیاسی چارو کی یو فعاله رول یبدا
کره. دی خیل نوم نه او اولی خو مسلمانه شوی و. او په بهوپال کی
بی دری جوماتونه چو چرکل.

د حیدری باد د نظام او د مهره ترمینک رواني شخبری نه یارمحمد هم
گته و اخیسته او خنیه هغه کلی چی مهره نیژلی و و بیرنیه په تری
و اخیسته.
د بهوپال شار زری دروازی

د بهوپال کلا
د حیدرآباد نظام بهویال خیاله طرفداره سیم‌هه گنیه او له مرهتنو سره
چی بی جنگ و دویلیلو ددی سیمی اختیاره. بی د دوی مشر پبشوا
باجی راوه و سپارولی. بار محمد اوس م-jsonه هو. چی مرهتنو ته باج
و ورکی. د بروکت پیشنانه په دی عفت خویشنه ووه او نیزینه و چی
مرهتنو بهویال نیولی وای. چی په ۱۷۳۹ کی د ایران نادرشه افشار
پر چند حمله و کره او په یوه ورخ کی په پی دیلی ۲۰ زره کسان ورژل
مراهته په دی عفت و بریدل او فکر کی و کر و چی که نادرشا جنوب
لوری ته خلیه حملی جماری و مسالی نو دبیزر په د دوی سیم‌هه هم
ونیسی د بارمحمد لپایره د دوی حمله یوه خندیاتی مرسته و په
۱۷۴۰ م کال پبشوا باجی راو مرش او دده زوی دویم بالاجی د
جنگ پر خای د سیاست لاره غوره کره او د یوه توینه له لازی او د باج
په بدله کی بی په بهویال کی د بار محمد نوابی په رسیم توجه
ومنله خو له موده وروسته د مرهتنو نوی مشران یو واری بیا د خیلو
مخکو او کلیه د ببرته نیولو په هخه کی شول.
د بار محمد د ۱۴ کالو په نوابی بهویال یوهه آرامی و لیده خو د
مخکی پوره برخه او بیتی بی ورو ورو مرهتنو تو ورکی دی د
کالو په عمر مرش او دلوکریپ په کورتی. کی د نوابی ددعی داران
بیا راپورتی شول. د بار محمد مبرنی ورو سلطان محمد خان دویم
واری هخه و کره ده له خیل ورو صدر مرسته سره یو خای د فتح کره
کلا ونیولو او د نورو پر ضد بی په له مرهتنو مرسته وغویشته او ورته بی.
د بهویال له تنخو کلاگانو نه د بیو د ورکیلو لوط وکر.
په دی موقع د بار محمد کوندی ماموله بای بای د اسلام نگر په کلا
کی ددی بغاوت مخم ونیولو او تولو ته بی پی دروغی جوری لاره
وندوله د بار محمد مشر زوی فیض محدم د ۱۱ کالو و دی بی د
يار محمد خا ناستي اعلان كرو د دوست محمد د وفاداره بيبي رام په مرسهته ييب د بهوپال عام ولس خان سره كرو پي فيض محمد د نواب په توکه ومني بيبي رام پنخه زره پوخيان راندول كرل او د عيدگاه په غونديي ييب د سلطان محمد خان پر ضد مور پي ونيولي په دي وخت كي مرهدي هم له سلطان سره غداري وکره او دى پي په ميدان پرپنجود سلطان ماتي وخوره او له ماموله بابي له بابني غونستانگي شو.

۲۷ کلنجي ماموله بابي له دوي سره په دي شرط روغه وکره پي دوهي بهتر عمره د نوابي د عواهكوي او پانتي زوند به په كوروايي كي تبريبي. فيض محمد خان د ماموله بابي تر خارنی لاندي لويدو دی ديو مذهبي او صوفي خوان په حيث رالوي شو او خومر به پي وخت تبريبدو له قدرت او د نياوي كارون نه پي زرته توربدو. پيهز ار د شاوخوا سيئمو خلك دده د ديني زده كرو او د نرم طبعت له كيله دده زيارت له راندل.

په بهوپال كي اوس هم د فيض محمد عرس هندوان او مسلمانان دوغي له مانغيل. په دي وخت كي عملا ماموله بابيي بهوپال واکمنه وى او د مرهتيو او راجفيتو علاوه كاونديبو رياستونو سره تبول سياست ددي په لااس كي په خو په دي وخت كي ديار محمد ورور فاضل محمد خان له مرهتي سره پيتي معلامي كولي او دا هيله پي وى پي دوهي پي په بهوپال نواب وتيکي خوداسي ونښو. ماموله بابيي د مرهتي وو په مرسته د راي سيين هغه مشهوره كلا محاصره كره. پي بياري دوست محمد نيبولي وى. د هغه تر مريني وروسته بیا د مغوللو په لااس كي وى. په ۱۷۵ م كي په پيلي كي مغول واکمن دويم عالمگيرو وو. خو د هندوستان په پراخه خاوره اوسمغول. نظام او د
راهبی‌های ادیب و اکمنی مخ‌په ختم‌بود و به عزیز وارثان کی دوی یک‌پرتوشنه یپره چیکپی دیده ایو ایوری یه پرخی ای سیاسی دگری کپه برلاصی کیپو وو ایو انگوریز او دویم مرهته. خو هیپه دی وخت کپه د هند شمالی برخه یپو جریبد د ییل پرقدرت د حملو لاندنی وو دا قدررت د احمدشاه ابدالی و انگوزی تر دا دمیده د هند بیول ساحلی بناروننه لکه کلکته او سورت کپ خان نه چاوینی چیوی کرپه وی خو مرهته لکه د سیلی. هری خوته ورتلل او د مسلمانانو بناروننه یپه ورانول په دی وخت کپه دوی ته احمدشاه ابدالی د خدائی له طرفه بیوه مرهته نسکاره شوهو. د جنوری په میانشتو ۱۷۲۱م کپه د پنجب دپنپا پت به په میدان کیتی د احمدشاه خواکونو مرهته وو ته مانی ورکپه. نو د بهویاپل خلکو دا د فیض محمد دنپکی او د هغه د دعاکانو شیر و گیلیو د هغه لپاره د بهویاپل د عام ولس په زروتو کپ نورهم قدر زیاتی شوپه. راتلنوکو ۲۵کالو کپ فیض محمد د بهویاپل واکم و خو عملا حکومت د ماموله بابی او بیجی رام په لاس کپ و په ۱۷۲۲م کپ د وفاداره بیجی رام د چرینی پره د پنئتی لخوا یپو واری پی په ساپرو د رونته پرینسل شول د بیجی رام زؤی گهانسی رام دیوان مقرر شو خویی د خالی پلار په په شان ایمانداره نه وو او د هندو او مسلمان ترمینخ د کرپکی او بی اعتباری خبره بی په زکه کوله. په دی چلی هغه دی یو پنئتی لکه خو ووتل شو. ددز دی پر خای یو مسلمان پنئتی عزت خان دیوان وکومارل شو. خو ده له زه زه ورکپی شو دربرم دیوان کیساری لال وو چپه ددز کور یو پنئتی وی نیارود و والیو. بهویاپل اوسم یو په سخت دور کپ ورداخل شو. اخدر شخپی دختمولو لپاره ماموله بابی د فیض محمد کش ورور پاسین ته د دیوان دنده ورکپه. جی د ریاست انتظامی دی یپه گونی کپ دننه پاتی
سی شی در مرحله نویمایلی مشترک خود با پاییز می‌ماند کیا؟ خو و روسته مهر شوی وو د بهویال په گاوندکی کی د هولکر راجه ملیهر راو چی مه شوی نه هغه کوننی اهله بایبی له دی ميرمینی سرنه به ایکی وساتل او خوموده د بهویال شاوختا سیمی آرامی شوی. 

په ۱۷۷۵ م کال کی مرهته ریاستونه د پیلی د واک د نیولو پر خای خپلی ریاستونو ته یام و گرخوو گوئیلیار. ایندیور. بریوه او ناگ پور خپلی واکمنی تینگنی کری خو په دوی کی د هر چا نظر په مالوه و. په ۱۷۷۶ م کال کی مهاجو راو سیندها د مالوی د نیولو لپاره بهویال ته لننک یووی.

ماموله بابی په دی وخت کی د چنگ پر خای ورسه روغه و کره او د پنخو ولسوالی سره یی د مالوی د هوشنج آباد لرغونی ملاوی د مالوی د نیولو لپاره وسپارلیه. په ۱۷۷۷ م کی د دیسمبر پردولسمه نیته د بهویال صوفي نواب فیض محمد خان د ۴۲ کالو په عمر کی له دی فانی نیز استگنی پته کری. 

دی د خپلی ۳۵ کلنو نوایی دور کی یو واری د بهویال نه په تللی وو. ده اولاده نه لرلو او دده کونندی صالحه بیکم چی د بهو بیگم په نوم. په بنناد کبده د ماموله بابی سره د واک پر سر شخو داپورته کری. د فیض محمد خلوتیستی لا نه وه شوی چی ماموله بابی د یارمحمد بل زوی د خلوتر نواب په توگه اعلان کری. دی هغه وخت د ۴۳ کالو وو او زيات وخت په بنکار او میلو کی تهوو. خو صالحه بیگم په دی فیصله خوشاهله نه وه او د دوست محمد د کورنی نور غری بی راو لمسول چی د ماموله بابی مخ ونیسي اصلي کیسه داچه وه چی ماموله بابی کله د یارمحمد سره زوند په کری او خه موده ددی اولاد.
و نشو نو هنگی خلور هندو ها هلاکان په فرنگی و ایستاد دوی یی مسلمانان کله او د خیلو اوازونو په شان یی د دوی روژونه و کره په دوی کی یو مسائیم د هندو یون د لپری طبقی برهمون او چهروتی خان په نوم و پپندل شول نوماموله بابی چهروتی خان هم د دیویان په توجه وروپاندی کی کو صالحه ببگم په دی خبره خوشحاله نه او ماوموله ببگم په تورونه کره چی د خیلو هندو یون لیباره د نوابی لاره پرابنی صالحه ببگم د فاضل محمدخان لور و چی د خبل د ورآره فیض محمد پر ضد یی د مرهتو پیشوا سره په بهوپال د حملی سازش کره و وروسته چی مرهتو دی پر میدان پرینبودو نوزره ماتی مربی مو ماموله بابی د فاضل محمد کوییه عزت ببگم د خبلیه اته کلنی لور صالاحه ببگم سره ببرتی بهوپال ته راواسته اه او د خبل سیوری لاندی په وسائت داسی بناپای چی د صالحه ببگم په دی وقت کی د ماموله بابی سره کیهنت پیدا شوه.

چهروتی خان د دیویان په حيث پر زر د بهوپال چاری په سمه لاره روانتی کی یو یین منظم کرو د پولیسنو محکمه په یی چره د تجارت او کاروبار لیباره په استانیاوی برایویی کره د بنار لاری کوکی یی چره کی او په بهوپال کی دیو شمار سیندنو د پاسه یی د بلونو د جورولو پرته په بن گنگا سیندن په بند هم جور په چی او به د کر محکروئه و رسپری ده په ۱۴ کالوکی په بهوپال د یوه کلی نه په یوه نکلیکی بنار یاراو او صالحه ببگم د خبل خاووند له مرنیی وروسته لیدل چی ماموله بابی اوس زیات اختیارات چهروتی خان ته سپارلی و نیوه وچ په د دوست محمدخان نمسی شریف محمدخان ته پپغور و ورکوه چی که زه سری وای نو یوه برهمن غلام ته به می دومره اختیار نه وا یاره ورکوه
چی د دوست محد خان پر کورنی حکومت و کریک کله چی ماموله
بابی د فیض محمد خان ناسیت حیات محمد خان واکلو. نو صالحه
بیگم ددی خرکند مختلفت ته ملا و ولی دی فتح گره نه بننچه میله
لری به اسلام نگر کی د فیض محمد له قبر سرده خنگ کی دیوه
خیلواکه حکومت اعلان و کرو او سرداری درباد به یی جویاوه
بهویال اوس عمللا یه دوو برخو ویشل شوی و صالحه بیگم
همدغسی دری کاله یو مساوی حکومات چلوو
مامله بابی ورته بیعامونه ومبرل چی که دا یه محمد هر یو وورور
غواتی د هغه نوم دی د واکمنی لیادار و راندی کری حیات
محمد خان هم دی ته رضا شو چی د صالحه بیگم د خونیش واکمن ته
به سر تیبت کری. خو هغی شریف محمد ته د جنگ د تیازی لیاره
وویل شریف محمد د پنجه زر عسکرو د بربرولو لیاره له صالحه
بیگم نه پیسو غووستنه و کره خو صالحه بیگم چپسی نه لرلی شریف
محمد چی خبر شو نوهغی تسی پی وویل "په تشه خبیته جنگ نه
کریبی".
چهروتی خان د بهویال جاری هم هغیسی پر مخ بوولی. خو هغه اندازه
ولگوله چی صالحه بیگم دومره زور نه لری خومره چی شریف محمد
ورته نظر جو بدلی شی. ده دوو ورئیه لرل او دده خلصی او نکره زوی
وزیرمحمد لکه د دوست محمد د توری مرنی و
د صالحه بیگم سرده د لاس یوخای کولو لیاره دی دبغاوت په تور
تورن او له بهویاله وشیر شو شریف محمد خان راجیوت یو
گاوندي ریاست ته نه یوره ده سرده ده دی تبر خلک هم وو راجیوت
هندوانو د دوی تود هرکلی وکره او دگیئور د کلا د نیلو لمب ویاره په
جنگ کی ورسه وردردل.
دا حیات محمدخان واک‌ته لویمیری لوی گواین و چی به خیله پینستنو ورنه ودرویی و
به ۱۸۷۷ کی د بهوپال نه اته میله لودیش کی د پهندا پیه کلی کی د وارو غارو یوهنگ ته راووتل. ددی جنگک پر وقت حیات محمدخان پی بهوپال کی پاتی وو دده د یوه مشیری چهوتی رام کوله او ورسره راجحوت. سیکان او د بهوپال سر کاری یوه و شریف محمد سره دده ورونه او راجحوت مله و وزیر محمدخان د بیخو او ماشمانو د سانتنی لبارة به اشتار نومی کلی کی پاته شو. جنگک بیل شو. د تورو توپکاو او توبیپه درزآ سخته مرگ زوبله وشوه. شریف محمد سره د خیله یوهنو ورونه ووژل شو. یوازیپو یو ووروک کامل محمد زوندى پاتی شو چهوتی خان د شریف او دده د ورونه سرونه پرپکل او یپه تورو توپکلی حیات خان ته پی وراندلی کیل حیات خان په دی کار سخت ناکاراه شو او یپه لومیری خل د چهوتی خان د شخصیت منفی ارخ ورته خرگند شو. د اوکریپو په تبر کی دا یپینه بیوه لویه غمیزه وو یپه راتلونکو نهو کالو کی یوه چهوتی خان د بهوپال تبل پینستنه د خان پر ضد راوپارول. تی لکه د یوه کاوا که اس د هیچا قابو کی نه راتلو. په ۱۸۹۲ م کی ماموله باپی د اتیاو کالو په عمر مره شوه. له دی شو میاشتی وروسته چهوتی خان هم مره شو.

د حیات محمدخان له شریف محمد کورنی. سره شوی ظلم هیرنه وو. د هفته وسیع وزیر محمد د راجخوتو سره اووپیدو او حیات محمدخان چی خیله نلایقه آرام طلبه زوی غوث محمد ته لیدل نو ددی خبری احساس ورته زباتبدو چی دی دنوابی. وی نه و په ۱۷۹۶ م کال کی د دروکت د پینستنو د یوه جنواال لور زینت بیگن بی غوث محمد ته واده کره. د ژینت پیار له مرهتو سره دسپی هور په

بهوپال ۵ هندوستان پستانه
جمنگ کی وزل شوی و او مور عصمت ببگم پی دبل ماشوم په زبرون مره و. د زینت ببگم نه دغوت محمد دری او لادونه وزیربلد. دوه زمین موعد از پوخدار او یوه لور په گوهرا نومه د بند یجو ای یوه حیدرآباد محمد زوی وزیرمحمد د راجچوتو نه ولایو او یوه موجه د حیدرآباد.

د نظام دربار کی ملازم شو او یوه خبل استعداد بهه مقام ته ورسیدو خو حیات محمد غونته چی وزیر سره روحه وکیری هغه لیدل چی غوئث محمد د بهپیال د ساتنی نه ود وزیر محمد راوبللو او ده ته پی د دیوان او د پوه د مشر د دندی پپشکش وکیر خو غوئث محمد د خیل پلر ددی فیصلی مخالفته وکیر. بکه هغه د خیلو اختیارات او اغیز لیبار وزیر یوه گویان وکیر. ایکر وزیر ته په بهپیال کی د استوتگنی اجازه ورکیر شوه او د دیوان د دندی لیبار مريد محمد خان راوبللو شو مرید د سلطان محمد خان زوی و. چی دوه واری پی د نوابی د عدا کیری و چه مريد په 196 د خیلو 1000 نتو ملکی بو سره بهپیال ته ورداخل شو او زمنه پی وکیر چی یوه واری پیا به د پپشتو واکمنی پر خای کیری. د مشر وزیر (دیوان) په حيثسه د پپسنو په لکولو لاس پوری کیری. د پوه تنخواگانی بیزاهی کیری. د ودانیبو په جورولو پی لاس پوری کیری او چی خزانه پی خالی ولبه نو پر عماکه والو پی زور راورو چی مالیبو ورکیر کله چی به دوی انسیار وکیر نو په بندی خانو کی به پی او اجول په یوه کال کی دنه د مربد اصلي خبره رانیکاره شوه د بهپیال خیلی محاک کی بی پناریلو نه ورکیر او چی د پوه د تنخوا پیسی هم پاتی نه شوینو په پوه بغاوت وکیر. په دی وخت کی مرهته یوه واری پیا د بهپیال سرحدوتو نه خطر ودرو و.

مربد ته بله هیغه لاره نیکاره نه شوینو نو د حیات محمد مبمری عصمت ببگم ته ورغلو. دا مبمرینه په حیات محمد پره گرانه و او په دربار

بهپیال د هندوستان بسته
کی پی دیره اعیزه لرل به ۱۷۹۷ کال دیسمبر پر ۳۰ مه نینیه دا
دیره دیترشا کیمینالله او د مرید غونیشته پی وارهبه چی خیلی
گانی او نغدی دی ورته و سیاری چی د مرهمت شر سره انجام چرخ دیاری
وکی عصمت بیگم به گواب کی ورته و ویل چی د مخکه والو نه
مالیه راتبوله کرته دی گواب مرید په قهر شوو پرده بی وشله او
پر عصمت بیگم پی برد و کری هغه مندی چی خو په پنیو پی اکبره
کرد او ویی ولذل د هغه ملگریبو د عصمت بیگم ساتونکی خواجه
سراءکلاب هم ووژلی دی د عصمت بیگم گانی نغدی پیسی او
هرخه چی په لاس ورتشل واخیستل او له هغه خایه ولایل د بی‌بیات
محمد کورنی په دی پبنیه هک بک چک چی شوال او مرید په خیله دفاع
کی ویل چی ده تغوش محمد ویلی وو چی دا بنخی دی مره چی
خو چوچا په هده باورنه چی ده د بی‌بیات پر گخت کلا ونیله او
مرهمتو به پیپیم وروستاوی چی د بهویال په نیلون به دی ورسه
ملا وتری په دی پبنیه حیاته محمد د مرید د غداری اندازه ولگوله
او سمدستی پی پوزرمحمد راوبللوو چی د مرید واره دی وکی
وزیرمحمد ۱۰۰۰ تنه پبنینته راتبول کرته او بهویالله ورته ورتوتل
لومری پی د هوشنگی آباد کلا له مرهمتو ونیله مرید محمد د
گوالیار او ناگیور مرهمت راجه گئانو به پیپو اونه وروستل چی د
بهویال د نواب پر گخت ددده بجاوتو ملانیپ وکی د گوالیار جنرال
پلاژ او مرید ته شفی پو خی دی شرط وواستول چی د بهویال له دوو
لووی کلاگانو خه به بیوه ده تنه ورکوی مرید وورشه د اسلام نگر د
سفارتو زمه وکی دی پخیله د اسلام نگر پر لوری والو چی دا کلا
ده مرهمتو پو خی ته ورکی او د فتخت گرمه به کلا کی پی د مرهمتو بیوه
پلگی پر پیبودجه چی د حیاته محمد او غوست د تبدیلی مخه ونیسی.
اسلام نگرته په رسید و مريد خبر شو په چی دا کلا اوس د حیات محمد خور موتی بیغم سمبالو او هغي خیلو سانندویانو ته امر ورکی و چی په مریح حمله ورکی له دی خایه میرید په تبتنیه د راه سین کلا ته مخه که دا یيپ ونیولو او بالا راو ته بیي تسیسم که له دی خایه د مرهتي له 3700 وزره عسكر و سره د فتح گر کلا د محاصري لیباره رواش شو مريد سره دغه وخت د گوالیار. ناگ پور او د تونک د نواب امیر خان پندا شه جنگیالي ملگری وو. بله خوا ته د حيات محمد خان سره وزیر محمد او د امپایانی جاکیردی ارالي خان ولیر و وزیر محمد د فتح ورکی په کلا کي پهره مپیانه ونوودله او اخر بالا راو مجبوره شو چی خیل پوک پر شا کري د پل زر بالا راو خبر شو چی مريد ورته دروغ هم ویلی وو. نو هله پپ ونیولو او په سرونې کی په پندي کرو. مريد په پندي خانه کي د الماسو زري وخوپېلې او خان پي په خیلې ووزلو و وزیر محمد مرہتو ته د ماتي ورکولو وروسته په پورا اعتزار د حيات محمد له خوا له بهویال دیویان او پوک مشر وتاکل شو او په راتلونکو اوو کالو کي پي د بهویال هغه سیمپی په نورو تري نیولې وی په وي سیاست برته او ایستی. ده له انګریزی او سره هم خبري اتری پیبل کری. چی دده د قوی گاوندیویانو په مقابله کي د بهویال ساننه وکری خو غوتو محمد له مرهتو سره په سازوونه پیبل کری وو. حیات محمد خان له 180 مکال د 723 کاله و په عمر مرو په ناپ دننخ نواب په نوگه واک ترافکست کر. اوس هله په بنگه چې وزیر محمد مخلقت پیبل کر او وزیر د شخري په خاي بهویال په واري په پرینس او د گینوړه په کلا کي مبشته شو. د وزیر له ودل سره مرهته بیا پرلاسه شول او غوتو محمد په خیله کلا کي لکه د نظریند پاتی شو. د روغي لیباره پي خیل
وزیر موقت مرتضی‌ت نحو و سیارلو چی ناقبیور ته چی یروو. وزیر محمد بیو واری بیا د بهویال زغورنی ته راغی خو دا خل مرهته لخواکونو د او ودی مودی پلان سره بهویال محاصراه کی. 

بهویال تر یوه کاله پوری تر محاصراه لاندی و تندي ۸۰۰۰ یوکیان د دی چارچابره ولی و ید وزیر ملایتری سکان. راجیوی د تونک او سبدونکی او د پنیری پنیریه له کلا ووتل. له وزیر سره یو افزاین نیاتی و ید غوث محمد خان د لویری او محاصراهی سختو زغم نه لاره او وزیر هغه ته اجازه ورکه چی له خبلو هیچی گانو اوکی د کورنی. سازوسمان سره د بهویال له کلا نه ووژی او یوکور کی مهمت شی عجیبه خبره دا و چی محاصراه کوونکیو هم د نواب په راتلو باندي هیچی غرض ونه کرم د هغو له لیاره غوث محمد خان اوس یوه له کاره وتلی سیکه و یوه بله عجیبه خبره دا و چی غوث محمد خان لومره مبرمن زینت یبکم او د هغی ۱۴ کالنه لور قدسه په بهویال کی پاتی شول او دا هویبی وکی چی تر مرگه به د بهویال په دفاع کی هلته پاتی وی. 

د محاصراه سیر میاشتی چی پوروه شوی. نو به کلا کی د خورو لیاره هیچی پاتی نشول مرهتو به هره شیبه حمله کوله. گولی او بارود به ختندو وو یه دی موقع زینت یبکم له پرده راویدله. تولی نبخی وریسی بهی او دوی د پوخ تر شا ودرپلی دوه به بوخیانو ته خواره رسول د تویونو او توبیکو یکول یپی کول د سریبو به شان جامی یپی واغوستلی او له باروده د کار اخیستو چی یپی زده کی یوه پلا دوه یه فلزی نغربو یکی بارود کی بیشود او له کلا نه یپی پر دنیمن ورووشتل چی به محکمه له لگبدلو سره به وجوبدل زینت یبکم به دسترخوان تولی نبخی راپیو له یپی ورکونه یپی ورخ د
بهویال به انلسمه پیری

هغی یو خدمتمگاره چی کور به یی چارو کولو رانغله زینت بیگم له نورو پوشنه و کنو هغه ورتنه وویل چی د خدمتمگاری مامشومانو له دوو ورخو هیهخ نه دی خویلی. هغی ورتنه د املی یبو دوئل بوتی پانی وابشولی چی وی خویئی زینت هغه خدمتمگاره راولله او سمدلاره یپا خیلی لور قدسیپی ته وویل هغه دوم چیپاتی چی د خیل ورور فوخاد لیپاره یی ابیسی وو دی بخشی ته ورکرد.

قدسیپی هغی ته یو چیپاتی ورکرد او بر هغه پی یپا خیلی جامو کی د خیل وروکی ورور لیپاره وساته کله چی خدمتمگاره روآنه شوه نو زینت هغه ودروله او چیپاتی پی ویلید. لور تیپی میخ ورو ایاو له او په قهر پی ورتنه وویل زه خبره وو چی ته به درغلی کروی او یو چیپاتی پی یپا ورور له ساتی. ما درته وویل چی دواره دویی. دی بخشی ته ورکرد یپا بیوه بله موقع د هغی زوی موعیز د کلا یپا خنیوب د تویچی دنده پی یپا لرله چی نابره د تویچی پی یپا گولی پی یپا شوه. زینت پی منهای ورته ورغله. له یپا خیلی لویچی پی پپمی. ورته جوری کروی د هغه پهارونه پی بیری پپم کول او ییا دا خیلی تویپی ته ودربده او د خیل زوی د هوش تراوته پوری پی یپا خیلی تویپی جوله. د محاضری پی به نهمه مباشته چی نور د خلکو حوضی ماتی وی. وزیرالملک یو جنگی مشاور راولبلو. هغه اعلان وکر چی دی یپا به نمخو او مامشومانو د خویندیتوب غویستنی وکری او کله چی دوی له کلا ووتل. نو 3000 تکرر خوانان به یی وروستی برغل پپا محاضره یکونکی وکری او سره به باییلی د وروستی حملی فیصله یبو ورخ وخشیل شوه. هغه خهک چی د کلا له یبو دیوال سره نردي د بارودی وسلو یبو زبرمه موندل شوی وو
بهبودال به انسممه پیری

بنخو د سیپو جامی و اغوستی او د کلا پر دیوآل په کتکر کی له سیدی
سره یو خای اوه پراویه و دردی. چی بید کونکیو ته خیل شنبر
داب ونیبی دوی خبر نه و چی د مرهیتو ی پیوخت کی د کورلو و باگیه وه
او دوی خواک هم کمزوری شوی وو. له دی علاوه د ناکیور د پیوخت
مشتر صادقی علی د گوییلار له مشتر چگاوا بهپوره سره اختلافات پیدا
شودی وو او هغه خنی پیوخت له محاصرا لری کری وو. خکه خود
بهپورال له خوا د حملی په ورخ محاصرا کونکیو هیغ مقاومت ونه
کر کله چی د حملی لیاره د کلا لویه دروازه خلاصه شوې. نو د باپو د
پیوخت په ده وره برخه هلتته موجوده وه ود کلا له دوأخه ننخو د توپاتو
دزی پیل کری او د وزیر مخد خان په مشری یی په پوره زور باندی
حمله وکریکه او هغه یی پیتیبنتی ته ار ویستل د مرهیت وو مشتر له
کورلاره مه شو او کومنداین په د ماسو زی و خویری او خان په
خیل ته ووژلو. د بهپورال د دفاع اتل وزیرمحمد شو او د دوست محمد
تر مینی وروسته یو و اری پیا د دوی مشری د دوی غښتی په یکه
لاسه ورغله. خو وزیر په رسمی ته کلته د نواب له اخیستو انکار وکر.
هغه غوړت مخد خان له ته بیا هم د نواب په سترگه کتن خو په چکار
پی له واک دژ کری و عامو خلکو وزیر له درناوی کاوه او غښتی
پی دی د بهپورال د مشتر په ته گونه پاتی وی. د محاصرا ختمبدو
لر موده وروسته د گوییلار په کلی پر بهپورال د خبیتی اچولو همه
وکه په ۱۸۱۹ کی انگریزانو په هند کی خیلی پستی کلکی کری وی
او د مغول واک دژ پوری محدود و دودی د گوییلار راجه ته به
سخته وویل پی بهپورال به انگریزانو تر تحفظ لاندي د پیوی ازادي
نوابی په ته گونه پاتی وی

***
در بیم خیرکردن
د پنتنی میرمنی دعوا
بهواه. د هندوستان بستن‌ه
وزیر محمد خان نهه کاله بهوپال نواب پاتی شو او په ۱۸۱۲ عیسوی کال کی د ۵۰ کالو په عمر مری شو دده دوی مرمانی وی او له دواره نیک یو بو زوی لارد یو امری محمد خان او بله نذر محمد خان نومبیده د نذر محمد موریو راجبوته هندو ود غوشه محمد خان خیلی لئور گوهر بپگم (قدسه) نذر محمد ته په نکاح کری په او وزیر محمد تر مرگ له مخه د خیلی زوی امری محمد خان پر خیلی نذر محمد د نوابی لباره خای ناستی تاکلی و نذر محمد چی نواب شو نو په ۱۸۱۷ کی گوهر بپگم ورته واده شو ور چی دا رواج و چی د پنچتو کورنیو تر منخ د نجلي او هلتک د کوزدنی او نکاح فیصله به یه هیر ورکولی کی کبیده دا دی لباره چی کورنیيی خیلی کی یوپه تینگه خیلی ولی چکه ناکلنه بهد دوو کورنیو تر منخ د تاو تریخو ایلی ورکولی لباره دم د کار کبیدو د دنبنمنی او تریولو تر منخ یو پنل ته سازشونو مخیویه یه په دی رشتی خنیویه کبیدو د نذر محمد خان د نوابی دوره په بهوپال کی د آمن او بیارغونی یو زرین دور و ده لکه د خیلی پلار وری محمد خان له انگربراونو سره به اپینیک ساتلی او چی اوس یی ور ورد هندوستان له ساحلونو ددغه هیواو مکروه خاوری ته پینی غزلی او هغه نوابی او راجو ای چی انگربراونو خوخاری وو خیلی مخکی پیه له خان سره وساتلی.

نذر محمد خان بهد کال ۵۱ لکه روبی انگربراونو ته ورکولی او په بدل کی دوی ورته هغه پنخه پرگنی ببنته ورکی په مرهته وو نیولی وی د مرهته وو مشر سنده دا دهوشک اباد او د اسلام نگر
کلاگانی هم پربره بهوپال نه ورخوشی کری همدغه وخت کی دیرغلگرو یوه دلی چی په کی د یوه د نسل او مذهب خلک شامل و و یوه وویو نوایی او راجا وو حملی کولی او جور میلان به یی پری گگ کری دا یبرغلگر پندازی نومبده او تری پی مودی پی د انگرزیانو پوخ په مخه اخیستی و د بهوپال خوانی نواب غوتم محمد خان لا زوندی و خو په اصل کی نذر محمد د بهوپال واکمن و چی په رسسی توگه یی نوایی نه و اعلان شوی په یپه 1818 کی نذر محمد له انگرزیانو سره یو ترون لاسیلک کر چی له مخی یی بهوپال د یوی خیلواکی نوایی. په توگه له نوایی سره پاتی شو. د انگرزیانو لبار له بهوپال سره دا ترون یه مکری هند کی د امنیت لیاره یو مهم گام و خو دا خیلواکی تر دی حده و چی خیله پی بهوپال کی نوابه له دول اختیار ولی، وی د گاوندی راجا گنای او نورو ریاستون سره د انگرزیانو د اجازی پرته هیه تخون او بله معامله نشی کویلی. په دی وخت کی انگرزیانو پی بهوپال کی خیله چاونی هم خوره که چی ۴۰۰ پلی عسکر او ۲۰۰ اسونه به په کی ساتل کبیدل د نذر محمد او گوهو بیگم (قدسه) یوه لور وشوه چی دوی ورته سکندر بیگم نوم ورکی په یپه 1819 کی کله چی نذر محمد د اسلام نگر په کلا کی له خیله مامونیری لور سکندر بیگم سره لوپی کولی د گوهو بیگم وروکی وورو پوخرداخان چی ایه کلون ول له یوی تماتنیجی سره لوپی کولی په خطایی کی یی گولی و جولوله او نذر محمد له تیپی کبیدو وروسته می شو یوه بله کیسه دایی دچی د نذر محمد دنمنانو پوخرداخان نه د تماتنیجی جولول جل ورزده کری و او دی پی ی پوه کری و چی پر خیه تربیره دی دز وکری پنیستان هلامان له وروکولی د وسای پی به جولول یووه بری او کبدای شی چی دا خبره رنستیا هم وی.
پوخاردار خان د غوث محمد زوی و او د نذر محمد په وزلو کیدای ش وه\nچی غوث محمد بپرته د بهویال واکمن شوی وای\нд انگروزانو استاژی میجر هیبنی د دی وژنی په اه په خیل ریبورت\کی کنلی چی د نماشی دز له دومره نوزدی شوی و چی د هغه و پنبتان\او د مخ پوستی پی سوخلی او هغه په دی کی شک نه لاره چی\ندزور محمد په خطا و یېشتل شوی و\ندزور محمد وژنی د بهویال لپاره بیا په خطر پاپیدا کی\وزیر محمد او نذر محمد چی تراوسه کوم گامونه پورته کی و و په\دی د بهویال عام وله او د دوست محمد کورنی پو خخا ناخه خوشاله\و او\له تیبرآ خخه له دوست محمد خان سره په پل اور کری چی له مبشتی\خپل قام نه و د بایژید زوی کرپلیک خان نومبه د دوست محمد\خان د مرینی او وله د کرپلیک خان زوی عمرخان د خپل پلا په شان\د دوست محمد خان کورنی ته پیتن پاتی شو دا هغه خلک و و چی د\ن سبآ په الفاظ و وته مسلکی پوختین ویلا شو\د عمرخان زوی الف خان د نواب پیش محمد خان د پوخت کومندان\(بخشی بهادر) او ده خپله دنده خپل زوی محمدخان ته وسپارله چی\د حیات خان د پوخت کومندان و د محمدخان زوی بهادرخان هم د\بهویال په محاصره کی توری برپینالی وی او د خپلی میرپی لپاره\په په نوم کنی او په راتلوننکی کی بهادرخان او د هغه اولادونو د\بهویال په تاریخ کی مهم رول ولیبولو.
د نذر محمد په مرینی د دوست محمد په کورنی کی د نوابی لپاره\پیر دوعا دارن رابیورته شول د غوث محمد ۲۵ اولادونه وو. دده\مشر زوی موعیب چی د گوهر پیپک سکه وور هم د نوابی قوی
مدعی و قویت محمد په خیلته ژوننده و خو دومره کمزوری او زور
شو و چی د بیرنه نواب کبدو امکان چی دیر کم و
ر وزیر محمد خان مشر زوي امیر محمد خان هم چی دی هیله و چی د
گدی اصلی و ارث دی دی.
د نذر محمد د مرتینی دربم بهرخ و د او کردی په بول تیر د هغه په
کور کی د دربار په لوي تالار کی ېو څاى شوی و د نذر محمد خان د
پوه کومدن په خشي بهادره هلله موجود و له فاتحی او خیرات
و روسته په دی خپرې بحث روان و چی د نواي لهاربه به مناسب کس
خوک وی؟
د نذر محمد کونده نوئه کله گوهر بیگم (قدسيه) په بورقه کي پيته
ناسته وه. په غبري کي په پنځل مياشتی. لور سکندر بیگم نیلی
وه دویم ماسبوم په په نس و هغه په تالار کي د ناستو پنځنینو تر منخ
له مخه پوئني. لري کي او هغوى ته پيپه خيله وينا پهبل کره هغه د
خپلی کورني د اختلافات او د بهوپال د تبرو سختو ورخو شيپو د
ذکر نه روسته خيله دعوا وکره چی د نواي. حقداره د هغه ماشومه
لور سکندر بیگم ده. بیا پي د خڼل مره خاوئن د نذر محمد لیکلی
وصیت تولو ته عکاره کي چی په کي پي کنبلی وو:
که دی چېري ناخاپه مرشي نه ده لور سکندر بیگم به نوابه وي او
تر خو چی دا خوانه شوی نه وی پخیله گوهر بیگم (قدسيه) به دی
سرپرسته او د بهوپال واکمنه وی سکندر بیگم پر "چی خوانه شي نو د
او کرلی په کورنی کي به ودپې او له واده وروسته به د هغې خاوند
د بهوپال نواب شي.
گوهر بیگم دا دعوا هم وکره چی په دی فیصله د بهوپال خلک هم
خوشاله دی او چېنو مذهبي مشرانو دا فیصله لا پخوا منلي و ه بیا
بهوپال د هندوستان پسته.
پی تولوته وویل که خوک په دی فیصله اعتراض لری نو راپورته دی.
شی ای او په یاگه دی خیله خبره و کرمی
په دربار کی ناست تول خلک غلی و و د اعتراض مانیا دا وه چی
دیوی به د نذرمحمد د وژلو په سازش کی خه ناخد لاس لری
نذرمحمد ته پیمتو خلوتو سلاکارانو هم هغه وخت د قدسه ببکم
په فیصله خوئینی خرگنده کر د نورو هم ورته سرونه تپت کرل د پر زر
په بهوپالا کی د سکندر ببکم د نوایی او د هغی د مور قدسه ببکم د
سرپرسته کبود و خوشالی ولکبده.
د خیله مخالفینو د خولی بندولو لیاره قدسی د پر زر هر چا ته
مراعات او امتیازات وروسپارل خیل لوی مخالف مشر ورور موعیبر
ته پی چاکیر ورکو بوخدار خان وروکی و هغه پی تر خیله ورو
لاندی کر. له خیل لبوز امیرمحمد خان سره پی زمینه وکرپه چی د هغه
زیوی منیر محمد خان ته ه خیله سکندر ببکم ورکو او دغه دیوی به
منیر نواب هم شی. قدسیه پوهشده چی سکندر لا ورده او تر
راللونکیو 12 کلونو پوری بهدا واکمنه وی.
له دی هر خه سره قدسیه د انگرپزانو استازی مبجر هبنلی ته د
تصویب لیاره خیله فیصله اووروله هغی د نذرمحمد د وسیت دلیل
ورته ورکی.
د انگرپزانو لیاره دی یوی نسخی مشری د تشویش وره د ور د
بهوپالا په ملکریا کی د مرهنی وو مخالفت مئلی و دوی فکر کاوه
که په دی ریاست کی سری و اکمن وی نو دوی دریخ به غنتلی او
تینگک وی خو په ولس او کورنی کی دننه د هغی ملاته انگرپزان دی
ته مجبوره کرل چی هغه د نوایی بیه توگه ومنی.
د ویسته میرمنی دعا

همدا و چی قدسیه بیگم د خیلی ماموسی لور د سرپرستی چه توجه د نوایی. چه تخت کنبناتسه ددی لیباره چی خوک د اسلامی اصولوله مخی د هغی لاره ونه نیسی چی یوه فتوا د بهپیال له مفتی او بله د قاضی لخوا تر لاسه چه دغه سنده هغی خیلو خیلوانو. امیرانو او سردانو و د سر هغه وخت کی داسی او ازه گیه شوه چی قدسیه بیگم د خیلو خاوند نذر محمد په ولسو کی لاس لری. ددی وخت د پریشا نیو بو تاوان دا وشوچی نازپیلی ماموس ضایع شه او ددی خبري امکان نور هم شوچی د دوست محمد خان د اوشنو وزیر محمد او د غوئم محمد کورنی به بیا متحنی شی انگر پننی په دی وخت کی د سکندر بیگم او منیر محمد خان د کوردهنی خبره و منله او مباشت وروسته پی مامسوم منیر په رسمی توجه د نوایی. په گهی کنبناتلو خو شرط دا و چی قدسیه بیگم به پی سرپرسته وی او کله چی د دی لور سکندر بیگم د خوئنی سن ته ورسپه او منیرتاه واده شوه نو پخیله به نوایی هغه ته ورلپریدی قدسیه بیگم د خیلو خاوند د وصیت پرخای کولو. خیلو ترپیارنی سره سره دی یوه بل قام په استازی د خیلی خبري د منلو لیباره له پرو ستونزو سره مخامخوه. خو د هند په هغه اری گری کی د خان ساتنی لیباره په دپر هنر او استقامت چلن کاویه د اس د سورلی. پی خی تربیت او د جنگک دفن او په دی کی د بیرالیتون لیباره په زده کره پهبل کره. دا په عقیده تنگه مسلمانه مبرمنه و. خو دا خبره پی به نه منله چی نخخه د ریاست مشره که کنی په میخی دی وول چی د میخی مخنیونی لیباره خلوکه له اسلام نه ناوردی گنه اخیستی ده.
د قدسیه ببگم لپاره د خیل بلار د عبش خونونکی شخصیت او د مور میرانه چی د جگری به یگر کی پی نیودلی و هدید سب سوه چی خان ته خیله لاره و باکی دا به د بهوبال په کلیو بنامو کی گریبده چی د عمار خلکو له حاله خان خبر و ساتی او په ور پوخی مهماوتو او معرکو کی به پی د عسکرو مشری کوله.

قد سبی ببگم چبری هم د عبش و عشرت زوند نه و تبرکی له ماسومتونه به پی د جنگ سختی لیدله وي. د هغی د لاری مشال د هغی خیله مور زینت ببگم وه. خو د پینستو په تیر کی خینو خلکو اوس هم د نذر محمد وصیت ته د شکه په سترگه کتیل د خیله ماسومی لور د سربرستی په تؤگه د واکمنی په لومرینیو کلونو کی خیلو خیلوانو او انگریزانو دوا рагو ته دا جوته شوه چی دا د دی مهمی دندی لیاره و پا او قابله ده. هغه له امیر محمدخان او د هغه له پلویانو نه هم په اندخونه کی و چی بی دی انتظار وو چی کله به سکندر ببگم خواننری او کله به منبر د نوابی. په گدی کینصی.

په بهوبال کی اوس په خرگنه پینستانه په دوه پلو او بشل شوی وو او دوا د دیو سی په فعالیتونو نداسی نظر ساتلی و لکه په پاز چی یی په خیل بنکار ساتی.

...
خلورم خیرکی
د قدسی‌پی بیکم واکمی
بهبودالله احمدی‌پشتانه
دیوی مسلمانی او په تبهر بیا پیتختی بنگی لیباره د نولسمی پیچی
په پیل کی واکم کبدل اساته کار نه و هغه هم په داسی حالاتو کی
چی په کور دننده او د باندی ورته د مخالفاو او په چاپی ناستی وی. قدسیه
پچی د پریدی او ستر سانلو سره د بهویال چاپی پر مخ بپولی او په
دی انتظام کی د هغی مرسته هم هغو امیران او مشاورینو کوله چی د
بنگی مشتری ورته عیبی نه بیکاریبده. په دی مشاورینو کی پوه او
مسلکی خلق شامل وو چی دری تنی په کی مهم وو. راجه هشونت
رای، بهادر محمد خان (بهشی بهادر) او شهزاد مسیح (فرانسوی
نژاد).

د شهزاد مسیح د کورنی. کیسه لیبر په زیه پوری ده. "په ۱۷۴۰ م
کی چی د ایران نادرشا افشار په دیلی حمله وکره او دا په ویجارکی,
نو په چی د خت کی د مغولو له دیهار نه یوي فرانسوی کورنی. لومری
گوالیار او وروسته بهویال او په نیا بیبو ور. دو کورنی مشر
سیلوا او د بورین نویبده. په بهویال کی دی کورنی. ماموله باپی ته
خان و رسولو چی د دوست محمد خان د لمسی فیض محمد خان کونه
وه. ماموله باپی بورین ته مخکی ورکی او کله کله په یپ د حکومتی
کارون لیباره تري مشوری اخیستی. سیلوا اوپر بی پر خیرک او پوه
انسان او او پر دی مودی پی د بهویال د نوابی کورنی. خدمت کاوه
دی وژیر محمد خان ته هم نژدی و او په بهویال کی ده د عنايت مسیح
په نوم شهرت لرلو.

د بهویال د محاصری په وخت دی له خیل زوی بالانتازا. چی د
شهزاد مسیح په نوم پیژندل کیبدو. په خای د نذر محمد خان په پوخ
کی د مرهته وو پر ضد جنگبده.
کله چی قدسی به‌گم د خیلی لور لیاره د نویابی دعوی و کره نو لته پیرنگیان سره د خبرو اترو لیاره به شهزاد مسیح د هغه د استازی به توگه و رتلو. قدسی به‌گم د نویابی په لانجه کی شهزاد مسیح
(بانلاقیا)، د هغه په ملاتنا و دربد او له انگریزان سره د خبرو اترو
لیاره د بهوپال د نویابی په استازیتوب و رتلو. قدسی به‌گم په ده
لوی یاور درلود. همدآ و چی د پنستنو تر منځ داسی گنگوسی رابورته
شوه چی گونه شهزاد مسیح له قدسی به‌گم سره ایفیکی لری
شهزاد مسیح یو لوستي پوختی او په انتظامی معلاملو کی پی
ساری نه لرلو. هغه اره او فارسی زبی رواني ویلی او د فطرت په
نامه پی شاعره که یو فرانسوی لیکوال او هنه ته سفر کونکی
ویتولادی گولب پخش کتاب "ده نه ویابی سلطنتونه" کی لیکی
کله چی "قدسی به‌گم د بهوپال نویابی ترلاسه کره. نو دا او شهزاد
مسیح یوه بل ته د سینانو په خبر ندی شول."

په دی وخت کی د بورین کوری. دومره قوی شوه چی نین بهوپال پی
په لاس کی او که دوی انگریزان ته غر کره وی کیا شهزادی شی هغوه
ورته د بهوپال نویابی ورکی وای خو شهزاد مسیح داسی ونه کره ی او
قدسی به‌گم په امر پی دیلی له یوی انگریزی نجلی إزابلستان
سره واده وکی قدسی به‌گم د شهزاد مسیح مبرمنی ته "سرکار
دلهن" خطاب ورکی او په بهوپال کی د چهانگیر آباد په سیمه کی یوه
کپتیلیک کلیسا. هدیره او یو نیونکی د دی په نامه ونومول شول
په دی سیمه کی یوه پخوانتی کور کنیوالی اوس هم شته دی چی
ورته د "سرکار دلهن حوبلي" و ایپی.
قدسی به‌گم د بهوپال د پیارو، حکومتی کارونو او له انگریزان
سره د معلاملو سره پخیله کورنی کی دنه له مخالفتونو سره
مخالف یانی د خیل لبهره امیر محمد په مقابله کی بی تری برمه نویلو و.
منیر محمد او قدسی په سکنردربی بیم د هغی تر سیوری لاندي لوبیدل. امیر محمد به انگریزان ته دا خبره یاده کی د تخت اصلی وارد ده ده زوی منیر دی او یکاره دی چې دی دی واکمن اعلان شی منیر چې زلموتی شو. نو دی هم پیلار او د کورنی د نورو سریو فکرته اوپنی و. دا خبره به وئل کیله چې د بیدار او کامندی غیر اسلامی کار دی.
قدسی په وخت وایگی په خیل لاس کی نیویلی وی. د امیر محمد د اغیز کمولو لبهره بی په انگریزان نه یوه بله خبره هم په سنند لیکلی واخیسته. هغه دا چې همین اور سکندر بیمک تر نکاک وروسته او په دی حالت کی چې د هغی لور خیل مهمه ته نوای پرېکسونه نو امیر محمد به د بهوپال په حکومتی چارو کی د مداخله هبخت حق نه لري. خو ایب لوری ته هغی له امیر محمد خان سره نه ایمکی ساتل. هغه ته به په ویل.
"ته زما له انتظام نه دمره بدکومانه چې وی دورو ماسوکومانو په وایه دی زور راوی دی. دوی تر اوسه خانونه نشی سنبالولی نو ملک به شبخه سنبال کړی. لو یو انتظار ویاسه."
خو امیر محمد خان به په دی نه قانون کیه. د بهوپال غوندی نسپرازی ملکیکی اوک یی په خیلی ورپنداری په لاس کی نه شوی زغملا. اهر ده د خیل اوپنی اسد سره د قدسی بیمک له واکه د لری کولو یو ساساز جور کی. دوی د اورتبرو خیلی غی او د روهلیه پنبهتنو ایله جاریان له خان سره مله کیل او د قدسی د وژلو لیباره پی.
له بیوه پتی مرکز‌نگه د حملی پیل‌ان جور کی په دی سازش کی منیر محمد هم شامل و خو قدسی‌پی بیگم تر دوی زیات قوی استخبارات لرل د دوی پخه هغه مرکز محاصره کی مخالفت پی مورچی پکی نیوابی، وی په بهویال کی کورنی، چکره بیل شوه دوارو غارو تر خلورو ورخو پچری یوه بل دزی کولی او اخیر د بهویال پخه ددی سازش خاتمه و چکره پخه کسان پی کی ورثل شول کشتن پی و نیبول او منیر محمد پی لاس تپلی قدسی‌پی بیگم له حاضر کی. منیر د هغه په پینمو پی بوتون او معافی پی و غوښته. قدسی‌پی بیگم دی و بنبلو. خو امیر محمد او اسد پی له درباره منع کول دا دیوي نبخی هغه انصاف و چچی د خیل سر دیسمنه پی توننی پی بریپنودل انگرپزانو له دی جنگه وروسته د قدسی‌پی بیگم لسانتی لیباره د خیل پخه یو هله هغه ته ور و استوله. قدسی‌پی بیگم اوش پوه شوی وه چچی ددی مخالفان به کله هم دا ارام ته نه پیبردی په 1827 م کال کی چی سکندر بیگم اوس هم د کالو و قدسی‌پی بیگم دا خبره اعلان کره چچی منیر ناخوانه دی. د بیوی مسلمانی نبخی له خوا ددی خبری دنیوره کول دپر عجیبه کار او منیر د هغه تر سیبیکی لاندی لوی شوی او په نوابی کورنی کی به نزینخی هیبریکان خدمتگاران وو. دوی به د هلوکانو او جینکو دوارو د خووانی او پیغالتوب له عادتونو خبر و او قدسی‌پی چی دا خبره وکره چا نو مانا پی دا شوه چی منیر محمد به اوکله نشی زپولی. امیر محمد ددی خبری په اوربود سره د خیل کشتر زوی جهانگیر لاس وروپاندی کی. انگرپزانو هم دی خبری ته غاره کیپنوده او قدسی‌پی له دری کاله نوره موده پاتی شوه، چچی جهانگیر د نوابی لیباره وروزی. خکه دی له منیر به هم دری کاله کشتر په 1830 کی د انگرپزانو استازی لانس لوی و پیکسن.
ویکال شورداری ۱۱ کاله‌په بهویال که یادی و او دی توله موده کی یپ دقدسپری د واق مخالفت یاکه. د هغه نقادان وایپ چی ده ته به‌امیرمحمد خان دی لیله خواشی‌لی ورکل کبیی دی به له هغه کرده میه نیکار تلی. خود د هغه پلیویان په دی نظر دی چی ده له انگرپنازو د هغه تروون درناوی غونبتی چی قدسپری ورسراه کری و او هغه د واق انتقال و جهانتگر یهپ دی وخت کی د ۱۵ کالو و خو قدسپری خواب دا و. چی تر خو جهانتگیر د ۱۹ یا ۲ کالو نشی دا به وله سکندر په نکاح کی ورنه کری په ۱۸۳۲ م کالی کی قدسپری بورقه وغورزوله په دی کار هغی خیلی پورتی قدرت سکندر ته هم لاره اوله هغه هغی دا تجربه کری و، چی د پرده سیا ده حکومت کول گران کار دی. یو کال وروسته قدسپری انگرپنازو گنری جنرل ته لیک ور واستولو او تر ۱۰ نورو کلونو پوری د خیل وک غزبلد وغوبنسل چی تر خو جهانتگیر او سکندر د حکومت په کارونو بیوه شی. انگرپنازو دا خبره د کری او سندلاسه بیپ غوبنسته وکره چی د جهانتگیر او سکندر نکاح دی وشی. قدسپری یه دی خبره په قهر و هغو هیث بیپو نشو کولای. جهانتگیر اوس د ۲۰ کالو و او سکندر بیپگم د ۱۸ کالو و. هغی د اس د سنبلی. د نبزی. توری او غشی د ویشلیز تر خنگ د قرآن تعليم او د فارسی او پبنتو زهی زده کری وی خو په وجو کی تکرک او زورور و. تره تولو ممه هره دا وچی هغی له جهانتگیر سره مینه پبدا شوی و. هغو قدسپری بیپگم بیا هم د لور په واده کی پره نازیه و. اخر امیرمحمد بیا توپی ته لاس و اچاو او د چنگی خطر پبدا شو نو قدسپری رضا شوی.

قدسپری بیپگم نؤدد ۱۸ کاله د خیلی پور او د زوم د سرپرستی په توگه د بهویال واک په لاس که لرلو. د هغی شخصیت د بهویال د.
راثلونکیو و اکمنانو لیب‌ری یوه‌یوه بلگه‌وه. ددی یوه حکومت کی د
به‌ویال اقتصاد په خیلو پیش و وریب‌دو. دی د خیل شخصی خرخ لیباره
لیه خزنی زخه‌یوه پیسی‌وه اه‌هیستله‌ه کالی پتیرو پی یه کول یه
طبعیت کی دی‌ه ساده او له غروهه خلاصه نبخه‌وه. خو په ودونو کی
به پی کله کله له نورو نبخو سره خیل‌غر ورگد کیرو. ددی د وروستیو
کلونو یو انخوئر پاتی دی چی پکی دا یوه لیوره او نری میرمنه
نیکاری په سری بلوئیه او په سترکوی پی عینکی دی.
په به‌ویال کی دموی مسجد په نامه د جامع جومات تر جوریبدو
وروسته پی د پریانستی مراسمی له ولاره. خو په تبول وخت کی د دی
لودی انگری سی یوه وی میسیریه ته ناسته‌وه او سترگی پی پی پی‌پی نیولی
وی. وروسته جی له دی پوننسده وشو جی وی وی دی دی دومره باکلی
جومات منارونو او گنبدی ته نه کتل. نو دی وویل: "زه وریم هسمی
نه ددی په لیدو سوره به په ما کی غور بیدا شی."
دا به د بنار په لارو کوخو کی پلی گرخبه‌ده. د غربیوم خلکو کورنو
ته به ناخابه وردمه شوه چی د هغوی حالت له نزدی وگوری د مانی.
په چمن کی پی یوه لویه تلی. ابستی وی او خلکو ته بی اعلان کیرو
چی که هر خوک کومه ستوئنله لی ری نو دا یلی دی وغروی. ددی د
مینی په وره کی هر ورخ‌وه منه ۸۰ کیلو غنم ابی‌بودل کیده. د
سهوارلمرنه وروسته به ضرور تمندو ته و بشل کیدل. په لومری خل
پی د خنبل اووب لیباره په به‌ویال کی یوه نت (پابی) تبر کی د اورگادی
پتیلی. د گزولو لیباره پی له خیلو شخصی پیسیو پانگه ورک‌ره. په مکه
او مدینه کی پی د به‌ویال د حاجیانو لیباره سراونه‌وه اه‌یستل. چی
اوسم هم شته په خیل باع کی به پی له عامو خلکو سره لیدل. د هغوی
ستونزی به پی اوربیدی او مرسته به پی ورسره کوله. د ریاست خزانه

به‌ویال - هندوستان بستانه
د قدسی پی بگم سیاست

۸۳۵ م کی سکندر بگم جهانگیر ته واده شو او شیارس کاله وروسته د ایمیر محمدسره شوی لوز پوره شو د دوی دوایو واده د دبنمی کورنیو تر منش داسی بیوایاوی و چی د مینیا او محبت پر چای یه کی تریگنی او رقابت دبیر و له واده سمدستی وروسته انگورزانو له قدسی پی بگم غونبتنه وکره چی نوآبی دی جهانگیر ته وسیاری خو قدسی پی وویل دهغی زوم لا تراوته نوابی ته تیار ته دی سکندری او جهانگیر چی گیل زوند پیل کر. نوهغه خیل خاوندته و فاداره شوه او دی په خیله له میوه و غونبتل چی واک دی دهغی خاوندته وسیاری د دوایو کورنیو ترمنش انپیکی خرپی وو. ایمیر مهمر ده خیله دا باور درلمد چی قدسی به چیری هم واک دهغه زوی ته نه پرپری ده یو واری بیا د بغاوت جنیه رایپورته کره. د بهوپال له بنار به بجر سیهور نومی خای کی بی مورچی و نیولی او بوخ بی و رپابی کر قدسی پی دوبر په میرانه دا جنک و گنیلو خو اوئس انگورزانو ور ودانگل د برتنیا د بهنریی چارو وزیر پو لیک قدسی پی ته وروستولو چی په کی بی په دی خیری زینگار کری و چی هغه دی واک خیل زوم ته وسیاری. د قدسی پی له دی نور وس ونوه رسید چی له بهوپال بنار به د اسلام نکر کلا ته ولاره شی برتنیا هغه ته اته سوه او شیاپس کلی په چاگیر کی ورکل او د پولسنو توپو د سلامی اعازا بی هم ورکی په
۴۸۳۷ کی جهانگیر محمد په بیوه خانگری دربار کی د بهوپال نواب
وتاکل شو هغه له نواب کابدو سره سمدستی قسدسی بیکمته تیتصم د
پوئه مشر بخشی بهادر محمدخان ته وراندیز وکری. چوی که د قسدسی
بیکم له ملاتا لهاس واخلی نو لوبی متحکی به په انعام کی ورکری.
بهادرخان ورته په خواب کی وریل:
"زه په بد وخت کی د خیل مریب سره نیمه وچه ودیه خوری شم خو
د بیوه پارن او ناسبیاله کس په خدمت کی د مال خاوند نشم کبیدی." "
ده له خیلی دورو زامنی صدرخان او باقی خان سره بی خای خیلی
توری د تیبکو نه وابستی او له هغی دولی سره روان شول چی به کی
قدسیه بیکم د اسلام نگر د کلا پر لوری روانه وه.
د جهانگیر د نواب کابدو سره سم د بهوپال فضا بدله شوی په مانیو
کی د رقص او سرود محفلنه شراب او د مبلمناوو دوران پیل شو
دی په خیلی بیو شاعر او ارام زوند بی خویندیه. د زمیری شکار، د
نورو نیکرو سره روابط او د شراب خشل ورته عیبی نه شکاربدی.
ده په بهوپال کی بیوه نوی سیمه د جهانگیر اباد په نوم ودانه کی.
پوئه لیبار پیچیرو. او د خیل لیبار پی بیوه نوی مانی. جوهر کو.
سکندر بیکم به هره ورخ د خیلی مور قدسی بیکم پونیشیپه ته اسلام
نگرته ورته د جهانگیر نواب په دربار او مبلمنتیا کی به انگرپزان
هم شامل وو.
سکندر بیکم به په هره موقع له خیل خاوند سره ملی وه. بیوه ورخ د
انگرپزانو استازی ویلکینسین چی هره خونته د جهانگیر نه تاوبدو
راتاوبدو، سکندر بیکم ته ورنیدی شو. د هغی د الماسو غویپوالي ته
بی پی لاویو او ویپ ویل:
"بیکم صبیب ستنا کالی خورمه بنايسته دي!"
سکندر بیگم د تولو خلقو په وراندي ویلکینسن ته پر مخ بیوه خپلیه ورکه او په قهر بی ورته وویل. "ویلکینسن صپه ته نه بی خبر چی بوی پردو مسلمین بسخی ته لاس ورل د هغی سپکاوه یو."

امیر محمد خان او د هغه د پلی له خوا اوس دا ساسونه کبدل چی خرنگه سکندر بیگم له منبنج بویسي خکه له قانونی پلوه دا نوابه وه او سره له د چی جهانگیر په نامه د بهوپال نواب وه خو عامو خلقو اوس هم د قدسيپ بیگم او د هغه د لور سکندر بیگم درناوی کاوه. د جهانگیر له لاري امیر محمد خیل له غونستل چی واکمن شی اخیر یبي خیل زوی دورمه ولمساوی. چی خیل له مبرمن وورنی. دده د واده دری کاله شوی وو سکندر بیگم اوس حامله وه او په خو ورخو کی دننه یپی ماشون کبده. دا به د شپی خیل له کوتی کی یوازی وید بهد جهانگیر

به د خیل عشیش و نوش له محفلنون د شپی ناوخته ورملو.

یوه شپه سکندر بیگم د هری ورخی په شان په خیل چی کی کت ملاسته وه هغی بهره د اس د راتلون غرو او وریلو. خوشاله شوی چی جهانگیر نن شپه و خته کوتی ته وریلو ود پینو شکالو په تر غریبو کبده. خو هغی د لولي کت له پردو نه اندازه لگوله. راتلونکی د نهنه پر پنونو د خلتلو پر وخت د یورنو پر خنندو بلندونکی روغي خراغونه هم یو پر مه کار. نابره سکندر بیگم پوه شوی چی د خاوند په چامه کی یپی اجل راوان دی هغی د چی کت له پردو کت چی د هغی خاوند جهانگیر توره په لاس کوتی ته ورنوتو. دا ساه نبوهی ملاسته وه مربک ترهنه خو کامه لري. په دی وخت کی هغی خان په خادر کی تاورانتو کی او یو غیت بالبنن بی په خان چیبندو جهانگیرد توری یو زورور گوراز او کی او د هغی په تبهر خوکه بی په گوته د تودو وینو.
احساس وکردن و پوهش و خیال به هنگام سه روزه و نیکی به دو توری
یو گوزارت کافی وی. سمدلاسه یی بینی سیموکی کری ای به کویتی
و ویلیوه به پیرادارن جیرانه وو چی جهانگیر نین شیبته په اس
کمپنیاسو او په تلورار له منابعی وویلو لغو ورسه د سکندر بیگم
چیغی پیتا ویتی ای چی دوئی دننه ورمندی کری نو گوری چی د
سکندر بیگم کت په وینو لیلی دی.
د تویی گوزارت نیم په بالیته او نیم د سکندر بیگم په مروند او ملای
شوی و هفته د ملهم پتیی آمر وکری او چی سپیدی چاودبی دی نو د
خلیل ساندوزیانو په برگه د خلیل مور قدسیی بیگم پر لوری اسلام
نکره روانه شوه.
په بهوپال کی په زمر دا خیب خیور شو چی جهانگیر د شیبی د خریدی
میرم د وزلو هقبا کری و په دی بینی سره د عالم ولس له سکندر
بیگم او قدسیی سره نوره مزه سوی پیدا شو.
د امیر محمد او گوتو محمد د کورنی تر مننخ هقبا عمومی رسمی
اریکی چی پاتی وو په دی کرینی او عمل سره هقبا هم له مبنیه و نارل.
او په جار دیسمینی بیل شوه.
په اسلام نکر کی د بخششی بهادر، محمد خان او قدسیی نور
و فاده ار آمران د مور او لور دوارو تر خنگ و وریدل له حملی دوه
میاشتی وروسته د سکندر بیکم لور ور پیشلبه او نوم بی شاه جهان
بیگم وریاندی کمینو.
او په بهوپال عملا په دیوو برخو و بشلم شوی و مور او لور په اسلام
نکر او جهانگیر له بهوپاله حکومت کاوو قدسیی بیگم پو واری بیا
فعاله شوه او انگریزانو تی بپی داسی پیغمونه ور لپر چی د هقبا بر
لور له وزونکی برید وروسته جهانگیر د وکمینی حق بایلیلی دی او
شاه جهان بیگم

ماشومه سلطان جهان بیگم
باید چی السکندر بی‌گیم به‌ویلای واکمنه اعلان کریمی خود انگریزانو استازی هم هغوشی د جهانگیر ملائکر کاوه د وخت په تبریز سرت د به‌ویلای وضعه په خراب‌تو سیوه د قدسی‌ی هغه کارکونکی چی د خلقکو د سرونزو حلولو ته په تیار وو اوس د جهانگیر خیل او خیل اوانه په پیسی اخیستی وو کله چی خزانه په تشحید او شوه نو ویلکی‌نیسن په دی وخت کی جهانگیر ته خبرداری ورک پی خیل چلن دی سم کری انگریزانو د قدسی‌ی بی‌گیم غوشتی‌نه ته خواب وراوه چی په به‌ویلای کی بتنخ نشی واکمنه کبدای ددی په خواب کی په قدسیی د براتنیا د ملکی ویکتوریه مثال وراوه چی د دومره لوا سلطنت د واکمنی په حیث انگریزانو ته د ملبو ور ده نو ولی بیا په دی وروکی نوابی کی د بنخی واکمنی نه منی په ۱۸۴۱ کی ویلکی‌نیسن مر شو نو د هغه پر خیا د انگریزانو استازی هنری تری‌لیان په به‌ویلای کی وی‌ناکل شو.

نوری استازی له نزدیکی نه په به‌ویلای کی حالات وخارل د دواره و غارو خبری بی واربیدی نو په خیل ریوپری کی بی ویلکل چی دوی د جهانگیر په ملائکر یوه دبره غلطه تکلاره یا پالیپسی خیلی کری د ده وار په وار جهانگیری ته د هغه کم‌زوری په گوته کری او د اصلاح غوشتی‌نه په تری وکره په ۱۸۴۱ کی جهانگیر د پیشه ورگی په ناروغی اخته شو او دوبر زیر بی حالت خراب شو خیل مرك ورله نزدی بنگاره شو او خنی مبرمنی په بی لیک ورواستلو د خنی پخوانی مینی و استم بی ورکه او ورنه بی وویل که هغی ورسره گه روند کولی نو ده بید بهو
بهنام پهلوی توگه حکومت کری وای. هغه لور شاهبهان بیگم اوس د شیرزو کالو وه.
سکندر بیگم چی دا لیک تر لاسه کی. نو هغی خیل خاوند و بنبلو.
د خیل قتل سازش یی هم هیر کر یا له خیلی لور سره بیو خای له اسلام نگره بهوپال ته روآنه شوه.
دی نزدی بیو اونئی د خاوند له کت سره تیره کری? هغه د خیلی ماسومی لور په لید و پبر خوشاله و خو د اونئی په پای کی د جهانگیر پلار او د هغه ماما له سکندر بیگم نه غوښتنه و کری چی له دی خایه دی ولاره شی. د جهانگیر د زوند و روستی شیبی پی او امیر محمد په دی پوهیپو که سکندر بیگم د جنایی پر وخت هله مووجودی یی نو د نوابی دعوه به و کری همدغه وجه وه و چی خیلیه نورز او لمسی یی په زوره له مانی او ویستی له مور او لور دواره په سرو سترگو په گاډی کی کینستی خو نیماری لاره کی خیری شوی چی.
جهانگیر ساه و رکر.
د هغه د مایک سره سمدلاسہ امیر محمد انگرپزانو ته دا ویکل چی جهانگیر نارته او لوادته نه لری او حکومت د نارته و وو کار و. نو خکه د نوابی حقدار او د خیلی زوی وارث دی. دده له دی دعوی سره د اورکیو په کورنی. کی د دوست محمد نور لمسی هم رابورته شول او د خیل حق غوښتنه یی کوله. قدسی بیگم په واری بیا د خیلی له لدور د حق لباره نوی استناتی ته لیک و رواستاوکه. د انگرپزانو له لیکنیو داسی بیکاری چی دوی هغه خو حت کی سره له دی چی د انگلستان او پتول هند واکمنه ملکه ویکتوریا وده خو په بهوپال کی یی پی د یوی مسلمانی نشخی واکمنی نه پرپنوده. دوی د نوابی. لباره د قدسیی بیگم د وور روعه پخدا خان پلوی کوله.

بهوپال. د هندوستان پبتانه
۱۸۵۵ کی دوی اعلان و کی چی د بهوپال نوابه به اوه کلنه
ماشومه شاهجهان بیگم وی چی د خیل پلار وارنده‌
دا چی هفه د اوو کالو ماشومه وه، نو خکه د هفهی پر خای د
قدسی بیگم تر تولو کش و رور موعبپو خدارخان به د هفهی لیباره
فیصیلی کوی بانی عما پو خدار خان واکمن و. خو سکندر بیگم به د
خیلی لور سریرسته وی و پو خدار به پس حکومتی معاملو کی له هفهی
نه مشوری اخلاقی له دی فیصیلی سره د امیرمحمد او د هفه د پلویانو
دعلوو ته د پای بکی کبندول شو. خو د قدرت او حکومت تری
امیرمحمد په دی فیصیلی بیا تویری ته لاس کی لبیرکر پی چور کی او
بغاوت بی اعلان کی. خو په دی نه پوهیده چی اوس د هفهی مقابلله له
بنخی سره نه بلکی انگرپزانو سره و، په پوه معمولی جنگ کی په
ماتی وخوره او گرفتار شو. انگرپزانو دی په بندر خانه کی واچاوه او
هم هلته نه کاله وروسته به ۱۸۵۴ کی می شو. قدسیه بیگم له خیلی
لور او لمسی سره لکه د فاته په ۱۸۴۵ کی د نوابی گاندی کی بیو
واری بیا بهوپال بنار ته ورداخله شوه. د سرک دوارو غارو ته خلک
ددي د هرکلی لیبار راویلی وو.

به شاهی مانی. کی د سکندر بیگم او د بخدارخان تر سبوري
لاندی حکومتی کارونه پیل شول. خو انگرپزانو ته پر زر انداده
وشوه چی په پوه تبکه کی دوی توری نه خایبري. سکندر انگرپزانو ته
ولیکه دا کار کول غواری خو اختبار نه لری انگرپزانو همدا خبره
معلومه کره او بخدارخان بیئ له خیلی دندی لری کولو ته اکرم

***
پنجم خیرکی
د سکندر بپکم نوابی
بهبومال- د هندوستان بستانه
۲۷ جولای، ۱۸۴۷ کی د بهویال په یوه خانگي رابل شوي
دربار کي د انگریزانو استازی جي دی کنینگمد خبل حكومت لی
خوا اعلان وکی چي سکندر بیگم به د بهویال د نوابي سرپرسته او د
خیلی نه کلئی لور شاهجهان له خوا واکمنه وي. په دي اعلان سره د
هغی د ۲۱ کالو د نوابي دوره پیل شوه. لوسرپو دیارلسو کالو کي دا
د خیلی لور شاهجهان سرپرسته وه او وروسته اته کاله پي خبله وآک
لاره.
سکندر بیگم اوسد ۲۷ کالو وه دا په وجود او شخصيت چي د
خیلی مور قدسيي بیگم په خبر وه د خیلی مور غوندی پي د زوند
نبی شهبي په کورنیو سازشونو. جنگنود او خان سانتلو کي تبري
شوی وي. له وروکوالی نه پوهبده چي پر اروپا به پي درونند پبتی
ابنودل کبري. دی چي ماشومولي کي د اس سرلی، د توری او نبزي
وهل او د غشي ويشتلو تری به اخستي و. د خیلی مور قدسيي بیگم
په نوابي چي دی د په چی دبلیو ملکی ملکي کوله او پوهی مهماتو کي به
پخبله هم شريکه وه دا هم د خیلی مور په شان د عقیدي تينگه
مسلمانه وه، خو پرده به پي نه کوله په بهویال کي دننره به پي مخ
پتياو. خو كله چي به پي سفر تله نو د ورتنمو سيپينه بورقه به پي
اغوسله، او دهغي له پاسه به پي د مرغلو ناج هم ابنودول. دی دبر
ساده زوند تبرولو، خو په رسمي مراسمو او دربار کي لکه د تارينه
نوابانو غوندی په چنديه اورع کنابناسلته. له خيلو درباریانو سره
به پي په سخته لهجه خبري کوللي او هيجا ددي په حضور کي سترگي
نشوي اوچتولي.
د سکندر بیگم لومری مهم کار داد. چیه هفگی، بهوپال د بیوش کنیکونه رسمی کیل لدی وراندی پیه د اورکریو د کورنی خانانو د خیلی ولگی مشتری کوله او نظم به یه کی نه و سکندر بیگم په لومری خل د پوکهیانو د معاش سیستم معرفی کرم دیوی لیباره یی بارکونه چوکر کیل د سپرو او د پلی لبنکر یلگی. پی بیلی کری او پوه منظومه توریخانه یی پراهراه کره د سرکاری وسلو د ثبت او ساتنی لیباره یی پبل وسله تون چوکری. هفگی به خیلی د پوکهی رسم گریشت (پرپ) معاینه کوله ددی دیویی کار دا، چی د بهوپال محکمی بی چکری بهوپال پیه یه دریو انتظامی برخو وویشلو چی هری برخو کی پوکیشت ولسوالی. وی د هری او ولسوالی حدونه پی وتاکل او په لومری خل د بهوپال په سرحدونو د نبی سنتی ودرول شوی.

د هری یوی ولسوالی یو ولسوالی یا ناظم او عامل وتاکل شو او دوی ته به معاش ورکول کیده د مالیبی راتولو لیباره یی 50 سپاره او 50 پلی افسران ویئاکل د خیلی نوایی په لومری پوکال کی دننه هفگی د بهوپال 30 لکه روپی پور پی چکری چی زیاتره پیسی ددی خاوندی خیلی خرگونو لیباره اخیستی وی.

دی د لومری خل لیباره د پولسیس نظام هم چوکرک، چی لری پرتي سیمی به یی اداره کولی. ددی برسربر یی د گمرک (محصول) او استخباراتو خانگی رامنخ ته کری چی دی ته به یی د مخکو د حاصلاتو او د عاومو خلکو د مشکلاتو خبیونه راویل دعبدیبی نوی سیستم بی معرفی کری. چی به کی قاضیان او کیلان پیه له بهوپاله به له نورو سیمو راوجوینتل ددی هدف دا وچی خلکو سره انصاف وشی. د عدلت او قاضی د فیصلی پری ضد د ابیل حق هم خلکو ته.
ورکری شو. قوانین یی داسی جیو کرل چی د هندو او مسلمان د
دوار او خیال په کی ساتل کیبده.
د سکندر بیگم په نوایی کی په بهوپال کی د لومري خل لپاره خیله
سیاهه جویره شوه او د یاک (پوست) نظام معارفی کی ی شو. چی له
بهوپالنه بهر یی هم دفترنه لرل. دی د لومري خل لپاره د محاسبه
مشتر ویتاکلو، چی د تولو اداره حساب کتاب وماور او دفساد او
رشوت مخه وینیول شی. د هغه اصلاحات په دریو خانگو کی شوی
وو. سیاست، تعليم او حکومت.
په بهوپال کی لومري ولسه چرگه یا مجلس ددی په وخت کی جور
شو چی د یوه تاکلی پارلمان دندی یی پر مخ بیوله. په دی پارلمان کی
بیلا بیلو مذهبوتو او د سیمو خلک چی پکی سپین بیری. تعليم
یافتیه، په تعليمیه، مذهبی او مسلکی هر دول کسان شامل و. دی
شورا به قوانین جرول او پر سنتنزو به یی ازاد بحث کاوی. چی هغه
وخت یو پر چرخنده، غام و. دغی شورا د بیان د ازدادی قانون جرول
کری او په پرایو سره ومثل شو. دی شورا له 1867 نه تر 1874
پوری 136 قوانین جور کری وو.
د تعليم په دنکر کی بی نه بوازي د هرکان او نجوجون بسونوئی جور
کری. بلکی له یمن او سعودی عربستان نه یی استاذان او عالمان
راوبهل، چی د نواب کورنی بخو او سپی تو به یی د قرن او حديث
درس ورکاوی. د استاذان د هستوگنی لیباره وریا خایونه جورشول او
له دی پرته ورته مخکی او نغذی پیسی هم ورکول کبدی. د سکندر
بیگم په امیرانو کی په تن مولوی جمال الدین نومیده چی د هغه د
لور شاه جهان پهک اتالیق او په دی دور کی د بهوپال رسمي زئه د
فارسی پر خای اردو ویتاکل شوه.
د حکومت او اداری په دغ کې بی د بهویال نیار سرکونه براخه کیله. په اس گادی یکی تیریداي شوې. د شیپه له چې یاده کومه په یېه په نخوره میتبره او نینه کې د تبلو خراجونه بدل کوله د هندوانو او مسلمانانو لیاره په یې بېل بيل سرایونه جویدی کې د یې لوی روغتون او بې شمیره ورو کلینیکونو برسره بېې د وګړو د روغتیا لیاره قانون جوېږو او حکیمانو ته امر چې د هندوانو او مسلمانانو لیاره دی د هغه د مذهبه حساسیتې په احترام بېل بېل داروگان جوی کې ددی چې د دومې خل لیاره د پور ورکول سیستم بېل شو. خلکو به له حکومته پور واحیست او وروسته به بېې په اسانو قسطانون پری کاوه. د حکومت له خواه د خنگلونو یوې خانگه هم پرانستل شوه چې د چاپریال سانه وکری او په ناقانونه تونکه د ونو پرېکولو مخه ونیسی. په دي وخت کې له نور هند سره د بهویال. د مخکې له لاری د تنبلولو لیاره د اورگاډی پیلی. په جوېږو لاس پورې شو خو هغه د اورگاډی لیدو ته ژوندی پاتې نه شوې. لومری اورگاډی په ۱۸۸۲ کې د خانی انجن سره راغی.

د سکندر بیک کې مشکلات

د سکندر بیک کورنی. ته وفاداره د پوخ مشر بخشی بهادر محمد خان مې شو، نو د مشر زوی صدر محمد د پوخ د قومندا په یېه ترلاسه کرې. خو ده کاله وروسته صدر محمد هم په خوانه خوانې. کي مې شو او د پوخ مشری ده کش ورو باغی محمد ته وسیارل شوه. قدسی او سکندر د نورو خیل او او پرته د بیستو په دی کورنی د پر زیبات اعتماد کاوه. ددی کورنی غږې د قدرت او
واک پر خای مسلکی جنگ او د دوست محمد له کورنی سره د پیت
پاللو لاره خیله کری و. د سکندر بیگم لور او اس د پیقلاتب به درشل کی و. د سکندر بیگم
له انگریزانو نه هم هغه زمته ترلاسه کول غوښتل چی یو وخت د دی
مور قدسیه بیکم د خیل خاوند نذر محمد له مینیوی ورودتغ غوښتی
و. دوارو مبرمنو انگریزانو ته دا بسودله چی دوی د حکومت کولو
و. پراتیا لری سکندر بیگم لیدل چی د انگریزانو استاتی هومره مخالف
نه وو. لهه ویرکینسن چی وو. تریبولو مهمه خیره دا و چی د پرتانیا
پر شاهی تخت یوه بنسه ناسته و. به دی حالاتو کی سکندر بیگم د
لیک له لازی له انگریزانو سره ایکی ساتلی وو او د خیلی لور
شاهجهان بیکم د نواب کبدو په لر کی پی خیل شرایت پرانتی کرل
په دی کی تریبولو مهم شرط دا و چی د شاهجهان بیگم له واده
وروسته به چه هغه خاوند به یووازی دا چی نواب به وی بلكی انتظامی
اختیارات به هم نه لری د بیلکی په توگه یې ورته د ملکی ویکتوریپی
د خاوند شهزاده الیک توم ویکلو د. دویمه دا چی د شاهجهان بیگم
لپاره د یوه مناسب خاوند غوره کولو اختیار به یووازی د سکندر بیگم
په لاس کی وی او درپیم دا چی سکندر بیگم به تمرک پوری د خیلی
مخکی نویله وی. به دی لیکونو کی سکندر بیگم د ملکی ویکتوریه
نوم بیا بیا بیادووه. مانی یا وه چی که انگریزانو ته یوه بنسه
و. اکذاره عیب به دی تو نویید د بهویال لپاره هم عیب ونه چکل شی
په 1854 کی چی شاهجهان بیگم د 12 کلونو شوه. نو د هغی
لپاره د خاوند به مینون سکندر بیگم به تبول هند د بیلا بیلو پینتی
کورنیو او قبیلو 12 زلمیان هند ته راوبل. د دوی بی مبملستیاوی

بهویال 5  هندوستان بستنی
د سکندر بیگم واکمی

وشوی او خیلی په کی د خو ورخو وروسته ولاسل په اخر کی یوازی شهر خوانان پاتی شول چی نوئ د دوست محمد خان د لمسو اولادونه وو سکندر بیگم دوی هم رخصت کری ای انگریز استایی ته یی و لیکل په دوی کی یو خوان هم زما د لور ورنه دی. دا چی سکندر بیگم و له دا کار وکی لومری خو دا چی هغه انگریزونو ته شنودل چی دا د خیلی لور شاهجهان خونینی ته هم کوری کله چی دی 12 زلمی بهوپال ته راوبدل. نو انگریزونو ته یی دا و لیکل چی هغه غواپی دی لور په خیلی خان ته میره خوئن کری او په دی خبره کی یو خه حقیقت هم وو. خکه له خیلی خوانانو سره شاهجهان بیگم د لیکونو له لاری د مینی لنیمهای تعلق هم پاتی شوی و دب خوانان یوازی په دی حرص بهوپال ته ورگلی وو چی له بیوی بنکی او خوئنی شهزادگی سره به هم واده وکری او د مسلمانون د یوی پرایی نوایی و اکمن به هم شی. ان تر دی چی په دی خوانانو کی د مغول واکمینی کورنی بیو شهزاده هم شامل و. اور گرو خوانانو خو دا خیل حق گُنده خو سکندر بیگم ده غوئنتل چی هغه خوئنی تاریخ پرهته تکرارشی. د واک پر سر د هغی په خیلی زونک تبری د هغی یاد و په 1854 کی سکندر بیگم د خیلی مور قدسی سره د سلا مشوری وروسته د بهوپال د پوخار خواک مشر سردایباقی محمد خان چی د بخشی بهادر محمد خان زوی و خیل درباره راواباله او هغه ته بی په امر وکری چی له شیارس کلی شاهجهان سره دی واده وکری باقی محمد په دی خبره حیران پریستان پاتی شو سکندر ته بی زاری وکری چی دی د بهوپال یو خدمتگار دی او نشی کولای چی په شاهی کورنی. کی وردنه شی. دویمه دا چی هغه لکه دوی بهنی او له هغه خون یکه اولادونه لر.
هم په دی ورخ باقی د سیبنو زرو به یوه طشت کی سکندر بیگم نه د وینستو رنگولو بونتل، مصنوعی غارنونه او عینکی ورواستولی دا ددی خبری نینه وه چی دی زور او شاهجهان خوانه وه خو چه سکندر پی هیغت اثر ونه کر. هغی لا پخوا دا فیصله کری وه. باقی ته بی پی به سختی وویل چی کله د انگریزانو هوکره (رضایت) ورته راشی نو سمدستی به واده وی.

سکندر او قدسیبی وله دا فیصله کری وه؟ دوی نه غونستل چی د جهانگیر په شان یو واری بیا په خاندان کی تریگنی پیدا شی. د خیلی کورنی. په خلکو دوی دوارو اعتماد نه کاو. بهرنی د دوی لباره د منلر ون وه و دوی یو داسی کس په چار و چی بهوپال ته وفاداره اور بی غرضه کس وی انگریزان په دی هیغت اعتراض ونه کر. هغیو د سکندر او قدسیبی د کورنی. تاریخچی نه خبر وو. دوی د شاهجهان په تخت د کبنیستو لیاره ۱۱ کاله عصر ویتاکلو. د شاهجهان بیگم او باقی محمدخان په ۱۸۵۵ کی واده وشو او په دی موقع باقی محمد ته امراولدوله خطاب ورکی شو. ددی سربره هغه ته په بهوپال کی د توبو د سلامی. لوی جاگری، یو فیل او د پالکی اعزاونه هم ورکی شول. پالکی هغه دولی د چی نوبا نه په کی له یو خایه بل خاي ته تلل او خلورو مزدورانو به اوچنوله.

سردار باقی محمد د اورکزوی میشستی خیل وو. دده کورنی د دوست محمد او په تبره بیا وزیر خبلو ته دب خدمت کری و. دی په هیه مضبوط او تینگ سری و. سهار به بی پیر دری ساعته ورچش کاو. بیا به بی پی شیر سبهر شیدی خکلی. په یوه لاس به بی پی د اویهو هغه ارهت. جلولو چی دورو غویانو چلوا. وایی ده یوه خلی یوه غرخه په دوارو...
لاسونو په هوا کی اوچت چی خلویرو کسانو نشوان اوچتولی لیه
شاهچهان بسیگم سره دده واده د اطمنیان هغه گری و چی دلاره اوقدسی او سکندر بسیگم له دیری مودی گوئئیسمه خو دی ایه وخت کی
له بهوباله لری په دیلی او خینو نورو چاپیونو کی د انگرپزانون پر رضد
د چرخواکی په یادون پیل شوی و
په 1857 دی کی د انگرپزانون خلاف یو پاکم خو چی د هند خلک
یپ د چرخواکی جنگ چی انگرپزانون په چدن گیه باگوئئی بولی دی پیل
د خینو هغه پوکییانو په بارکونو کی وکو چی د انگرپزانون جاونی په
چی وی.
په چی د وخت کی سکندر پیچم کی د انگرپزانون ملانر پی ای یاره. خیلون
پوکییانو ته یپ معاوضونه زيات کرل او دوی ته یپ امر وکی چی د نوروا
سیمو د خلکو یا د پوکییانو په لمسون دی غورونه رذی خو په هبیلال
کی دیروی یلو یپ په دی چاپیونو د انگرپزانون پر رضد توری راپورته کری د
یپ دیلی مشتری فاضل محمد کوله. چی د دوست محمد کریسی او او
غونئتل پی پی چی یپ دی چاپیونو کی سکندر بسیگم لیه واهکه ای یاره. دویم
هغه پوکییانو وو چی د انگرپزانون پر رضد وو او د دوی مشتری ولی شاه
او مهابور په نامه دوو افسرانو کوله په دوی کی هندوان او
مسلمانان دواره شامل وو. دوی خبل خینی افسران هم په دی چاپیونو
کی وواز. دریمه په دله مذهبی عالمان وو چی ددی پاکیون پر وخت یپ
فتواگانی او کولی او د انگرپزانون پر رضد جنگ یپ جهاد گنیلو او د
مغول پاکیا بهدارشاه ظفر تر بربرغ لاندی یپ د راتولبدو غر کاوه. د
پوکییانو بغاوت پنخه میاشتی جاری و اخر دوی چاپیونو ونبیله او
شاهی مانی یپ چارچابره محاصره کری او غونئتنه یپ و کره چی
سکندر بسیگم دی دوی ته و سپارل شی. هغی خبل زوم امر او ولیه
د بهویال د هندوستان بسته‌انه

راویاله او گویشته‌نی به تری و کری جی له بوخ سره دی خبری و کری ای د حلم لازه‌ی دی راویالی په دویمه و بوخ د بوخ گویشته‌نی و مندل شوه د دودی معاسونه‌ی بی زیبات کرل او سمدنستی خطر لری شو عجبه‌ی خبره دا وه کری چی د پاکه‌نی به لومیبو و چی د بوگم خیلی هم د هبلغ باگی بوخیانو ملمن کار چی د انگریزانو بپر ضد رسایاندبیلی و او هغوی یه مه شخصی بیسابی په یه وروستولی کلی چی سکندر خبره شوه نو خیلی مور ته یی بو سخت لیک وروستول او د بهویال لیپاره په راتلونکی کی بی دهی عمل د نتیجه‌ی خبرد اری و رکر قدسی بیگم په دی خبره له بغاوت لاس واخیست سکندر بیگم بوهبه چی که دا پاکه‌نی کامیابی شی نو د دوی اوک به هیم له مبننخ و خیلی. بهویال بهنه د علمای او. بهویانو او نه هم د فاضل محمد لاس ته ورشی بلكی دا به د دوی د چاکمنو گاوندو مرهته لاس ته ولورآی او به یه په کی انارشی او کنفید جوئه شی باقی محمد ورو به سبهر کی بوخیان پبتره خیل لاس ته کرل هغه وخت له ده سره د بیستو هبلغ دولی میل شوی چی د اوسی صوبه سرحد نه پی راوستی وو اخوا په دبلی کی هم د مغولو پاکه‌نی ناکامه شدی و انگریزنو اوس د هند تبول سلطنت په لاس کی لاره د بهویال باهینه‌ی هم تیت و پرک شول فاضل محمد ونیول شو او غرغره بی کر

د بهویال سرکاری سندنونه بنسیبی چی په دی بول پاکه‌نی کی 149 باهینه ووزن شول. د پاکه‌نی کوونکی دعوا دا وه چی د دوی 352 غازیان با غرغره شوی او با هم په جنگ کی شهیدان شوی دی د انگریزنو هبلغ پاکی. چی د بهویال خواشها له حملو رانبنبدلی. وی هبلغی هم دغی سیستیبه که کله کوله سکندر بیگم خپلی پسدر ارناو
ده سکندر ببگم واکمنی

ته امر کری و چی دوی دی په لویو کلاگانو کی وسائتل شی او د دوی تر خارنی لاندی دی وی وروسته بیا یو چا له سکندر ببگم له پوینتنه و کری چی که انگرپژانو په دی چنگ کی کامپایا به نه وای ترلاسه کری. نو بیا به یی په خیه کولو. هغی ورتی به خواب کی ووببل "په دی حالاتو کی به اوهال پوه دا خبره یقینی کوله چی دوی (انگرپژان خی وسیله شی. ادا د سکندر ببگم هغه صلاحیت نبیی چی په یو سخت وخت کی د راتلونکی په یه ارپه پلان او تدبر خاونده وه!)

د غدری یا د ازادي له چنگ وروسته د برتنای سلسلت بههویال ته نور مراعات هم ورکیل د مدنی پیغمونه. امتبازیات او بادری یی ورته اعلان کری په ۱۸۵۸ کی د شاهچهان ببگم او باقی محمد د واده دری کاله وروسته د دوی لور وزبیریده. چی سلطان جهان نوم یی ورته ورکیل. هغه وخت شاه جهان د شهو کالو وه. موریپی د ۴۰ او انا قدسیه ببگم پی د ۵۸ کالو وه. یو کال وروسته به دی د بههویال د نوایی به تموگه رسمی واک ترلاسه کاوه خو سکندر ببگم خونولت چی په خیله د واک په گدی ناسیه او وسی. هغی د انگرپژانو استازی ته لیک او رواته و. د هغی دیلی دا و چی سکندر ببگم پنخلسو میاشتو وه. چی د هغی پلار ووزل شو او ددي تر خوانی پی مور واکمنه وه. یی دا واده شهو نو یه یه نواب شو. او دسیمه چی دی په غدر کی خیبل صلاحیتونه انگرپژانو به پیشودلی نوم واک ددی پر خایه د هغی لور ته سپارل کبیری. چی تر اوهس د سیاست او واکمنی تجریبه همه هن لری. یه دی خبره برتنایان په مشکل کی بند شول. بیو کینه ته د سکندر ببگم قوی شخصیت او د هغی د انتظام به والی او اول لوری ته د دوی
خیلی نیوون ای شرايط وو چی شاه جهان ته د مکمل او اختیاراتو په ورکولو بی د نسخی پاچاهی مینلی وو. هغه سکندر ته د نوایی د سریرستی. لیباره تول عمري اختیار ورکاوو خو دی ورسره نه منل او پر دی به پی‌ پی‌ تینگکار کاوو چی دا به پی‌ خیله تول عمري نوایه وی. د انگرپیانو استازی رچمند شپکسپیر بهوپال له ورگلو او له شاه جهان بیگم سره بی بی‌ پایوی د لیدل غوښتنه وو. په دی غونه‌ه کی شاه جهان هغه ته خیله فیصله اوړوله هغه دا چی‌ د خیله‌ مورد نواپی. لیباره به په خیله خونه‌ه له ووکه‌ه لاس اخلی‌ په دی فیصله‌ د انگرپیانو ستونه حل شوو. دا فیصله‌ انگرپیانو په ۱۸۲۰ کی په بیوه رسمی دربار کی اعلان که او د لومري خل لیباره بیوه مسلمانه بهسکه سکندر بیگم بهوپال واکمنه او د هغی لور شاهجهان بیگم پی‌ خای ناستی شوه. له دی اعلان سره سکندر بیگم سرمستی بیو خه ارامه شوه. په بهوپال کی اوس د هغی پنی پی‌ تینگکی شوی. د دینسان‌ن له خوا هغه خطر کم چو چو‌ هر خخت به ورسره و اوس هغی کولای شو چی له بهوپاله بهر وخی ی او د بیو خه وخت لیباره اداری کارونه خیلی له ور ته پر بیدی. د باقی‌محمد په موجودی چو بیوه له خوا هم پی‌ غمه ووه. هم دا حالات وو چی‌ هغی‌ د خج لیباره ملا و وترله. په ۱۸۲۳ کال د نومبر په میاشت کی سکندر بیگم له خیلی مور قدسی بیگم او ماما موبی پی‌ خدار سره بیو خای د خج لیباره مکی ته روانه شوه. دا سفر په دی له حاصل يارخی‌ دی چی تر طی وواندي د هندوستان بیو واکمن هم چی بنخی او نارینه دی او چی‌ کی شامل وی. پخیله‌ کی واکمنه کی خج تا هنه ووئلی. له هغی سره ۱۵ کسان مله وو دا سفر لومري په سرک بیا په او گدا ی او بیا په دریو سمندري. بیوپال د ۵ هندوستان پشتنه
در سکندر بیگ و اکمنی

بپریو ترسه شو ددی لیباره په میاشتو میاشتو تیباری شوی وی وی په لوبیو سردارانو کی د هغه دیوان مولوی جمال الادین. د پوه قومندهای یو شمیر وزیران، چاگی‌دراو، وکریران، نرسانی. ساندویان، خان‌سامان دوبیوی، به وو، نبی‌های خدمتگاری، پیاده او قاصدان او پی شمیره نور خدمت کوونکی شامل وو دی وی د عیارو په شکل د سرک له لاوی په پیلانو او اسونو سيارت مهارگام ته ورسبدل هلته په اوگانا کی مهمی. ته ولادل او په ۱۸۲۴ م کال د جنوری به شیپه‌مه نبی‌ده سمندر له لاوی جدی ته روئ په. یو به بیری د خانی او دوه پابانی وی. ۲۰ ورخی وروسته دوی جدی ته ورسبدل خو د دوی سفر له مشکلاتو او ستونزه وک و. جدی ته په رسپدو د ترکی‌یو ووالي (گورنر) او د مکی معظمی شریف شیخ عبداللله بن محمد ابن عاون دوی ته د توپو په وو سره رسمی هرکلی وکری د خو د دوی د دومه لووی پی لیلی راتل او خاپول گران کار و په بند کی د سکندر بیگ وی قبیسمتی سامانو د تلشی په پلمر هغی د لرگی یوه پیتی ماته کری شوی او له هغی نه کالی او گانی غلا شوی. هغی په قبیسمتی سامان د مالیگی ووشتنه وشو. د سکندر بیگم د اوسبدو لیباره چی کوم کور تاکل شوی و کله چی دا هغه ته ور رواه شوه. نو ورته خبر ورکیل شو چی د مصر یو شهزاده راروان دی نو ک‌هک دا په هغه خای کی نشی ایساردای سکندر بیگم خیلی خان ته استوگنی بل بندوبست وکری وروسته معلومه شوی چی د مصر شهزاده هیبه رانگی

له جدی نه مکی‌ته سفر هم له خطره دک و له کاروان سره د عثمانی سلطنت نو استازی سلیمان بیگم او د مکی‌ده شریف ورو مله وو. چی ورسره عرب او ترک محافظان وو او د کاروان بدرگه پی کوله.
سکندر بیگم سره په خیلی د بهویال ساتندوان هم وو په دی سیمیه کی د بهوپال و واکمنانو د شتمنی د سخاوت کیسی لا پخوا مشهوری وی. په تبره بیا قدرسی بیگم چی د خیلی گادی نه به پی رویی بره ته غورخولی او ددی په نتیجه کی به سوالکر هم پر دوی راتول شول ددغسی خپات په کولو سره سکندر بیگم خو خیلی خپات مور ورتلی. خو هغه به نه مخت د عربستان د دینوتو بیو قبابلیو ته هم د دوی د شتمنی خپورنیه رسپلی وو او خو واری په دی قافلله حمله وشوه خو خه خاص تاوان پی ونیه کی.

یوه شیه د قدسی بیگم اویه خینلو بدیوگانو په مخه کری او نزدی دا تینبیلن شویو و په جی دیدی په شور زور د بهوپال محافظانو ورپسی خپل اسونه و زغولو او دی بیوی لندی جگرو وروسته پی دا ورغولن. مکی په به رسپبلو د شریف لخوا د هرکلی په تیوگه د بهوپال حاجیانو ته پنخوس پیله خویاره د ورخی دری خلی وروستول شول سکندر او قدسمی دی دیارو دا اویوی ونی خویاره په عربی نری کی د چا دودی نه خوری د هغه سیپکاوی گنیل کپری د مکی په وایلی غوریو ته دا خبره ورسپبلو او په دیویه ورخ شکربه تبونه په کور پخلنیه نه ورنوئتل او لوپنسی لرگی پی ورمات کرل مولوی جمال الیین پی ووهلتو او گواهین پی وکرچی دوی به هغه چا نه سزار ورکوی چی د شریف یا دیالي سیپکاوی وکری سکندر بیگم د کور په دی بینیه خپل کورنه ته احتجاج بیو لیک ورواستوای چی په کپی لیکلی وو هغه د بیوه مسلمان سلطنت د واکمنی او د بیوه مسلمانی بسخی په تیوگه چی حج په راغلی ده. دی اسی چلدند تنم نه لرله شریف د روشی جویی لیباره بیا د پنخوسر خویارو خوآنچی ورواستوای او سکندر بیگم زره نازیه دا دیوی په خیلی هم وخویل او د خیلی په.
نورکو کسانو بی هم و خویوله خو ورسه بی‌پا دا خبره هم په خبلو
یادانستونو کی لیکلی چی یو بی خوندوزه نه و او بخه و ه
په دی کارسره د دوارو پیلو ترمنخ روغه ووشوه. شریف هغه ته بلنه
ورکه چی د ده به مانیی کی د ده د کورنی له نبخو سره ووینی
سکندر بیکم هم داسی و کهل او د دی لیدنی حال بی‌پا تعیکی به تکی

لیکلی دی
د هغه له یادانستنو معلوممبی چی په عربستان کی د هغه بیه خبره
هیخب خونه نه شوه. هغه دا چی بنخی بیو مبیره پربریدی او بل کوی د یوی
بنخی هغه چی بهله خاونده زره تور شو نو والی ته به بی خواس بتکه. چی
دا خل sabotage `/دی و الی به دا و منک. بنخی بهیو بیو بل واده و کر. داسی به
یوی بنخی دری خلور او ان پنخه میرونه کره او پری ابنی وو. پری بیو
بله خبره چی د هغه اعتراض و هغه په خبله د خانه کعبه او د مکر د
بنار بده انتظامیه و. بنار له گناگرو او له هغو خلکو دخ و چی د کی
له لویی وچی ورگلی وو. په دوی کی معیوب. شیل شوی. غله او

داسی کسان شامل وو وچی به خبلو ملکوکنو کی بی چای نه لولو
سکندر بیکم د جح اداکولو وروسته ببیت بهویال ته ورسیده. دی
تول سفر یولوس میاشتی و اخستی او د دی په غیرموجود گی کی د
دی لور شاه جهان بیکم د بهویال چاری پر منی ببولی
شیرم خیر کی
شاه جهان ببگم

بهویال ۵ هندوستان پشتانه
دا 1857 کال او په بهویال کې د سکندر بیگم له خوا د عالمانو او د دینی استادانو په هر کلی کېبده. د هندوستان له گوی گوی ته به خلک هله د کار روزگار موندلولو لیاره ورته له هغه وخت د بربلي یو 17 کلن خوان سید صدیق حسن بهویال ته کده وکه. دده پلار په عقیده شیعه وو خو ووخت پي اعلان کې و چې دی له شیعه مسلکه سني عقیده ته اوښتی دی همدې او کله چې صدیق حسن د پنځو کلونو په عمر کې یېسیم شو او د خیل پلار له وراثته مهروم کې شو.

هغه د بيا دده کوندي مور صدیق دب په سختو او خوارو رالوی کې. هغه د عربي او فارسی زبی به لرې چې سره د قران او حديث علم هم حاصل کې. چې د روزگار موندلولو لیاره بهویال له ورسپدون. نو هله به له لومېر سر کې د خوشبوی (عط) په خرڅولو لاس بوری کې. له دی سره سره به هغه د جمعی او چې به یو به یا بل جومات کې خطب هم ورکته. په خطبه کې به به به د حفظی عقیدی بر ضد خبری کولی او یې بر ژر خلکو د وهابی تابه ورباندي ولگوله. دی د سکندر بیگم له خوا په 1857 کال کې له بهویاله ولکه. هغه کې خبره دا کیده چې ده به یو مولوی سره مختلفت پیدا کې و. خو به نوابی کورنی کې ویل کیده چې سکندر بیگم په ژر په دی پوه شو چې صدیق حسن نیپه ارادی نه لری او په بهویال کې مذهبي شر راپورته کوي. صدیق حسن له بهویاله د وتو وروسته د پنځنیز پوه بل ریاست یونک ته مخه کې. خو په ژر د 1857 کال می میاشت کې غدر با د خیلواکی پاڅون پیل شو او وپی لیدل چې هله د انگرپژاونو پر ضد د خلکو د راپورته کېدو خه امکان نه و. نو دی قنوج ته ولې. دده مور
^-81-

شاه جهان پیک

او خور هفته وخت به قنوت کی اوبلدل د غدر ب په و دی کالاو ورسته هم صدیق حسن کار روزگار نشو موندلی. نو یو واری بیا بهویال ته وللی و د ا دل بی مولوی جمال الی سدون و یل. چی د سکندر بیک د لور شاه جهان استاد هم و مولوی نواب پی ته هبلغ سفارش وکا او په خیل دفتر کی پی د منشی کار ورته وسیارلو. سکندر بیک هبلغ ته دبهویال د تاریخ لیکلو دنده ورکه او ددی کار لیاره پی ورته پیسی هم ورکی صدیق حسن یب گرذر خیلیه مور او خور هم بهویال ته راوستل او یو کال ورسته په ۱۸۲ م کی مولوی جمال الی سدون خیلیه مشره لور چی کونیه و او اولادونه پی لول او له صدیق حسن نه یبولس کاله مشره و ورته په نکاح کی. په دی واده صدیق حسن دخیل راتلونکی او له معاشه نه پی غمه شو. ده ده نگ راتنک د سکندر ببکم کورنی ته هیم زیبات شو او د خیل خسر له برکته پی یب د گرذر داداری کارونو لورو عهده و ته گان ورصولو. دده تبولو لوله کامپابی د شاه جهان ببکم استاد مقرربدل و د شاهجهان لور سلطان جهان اوس د شهرو کالو وه. سکندر ببکم چی حجته تلی و هنه په تول سفر کی پی د ببلا بیلبو خایونو حال په لیک کی خیلی لمسی ته لیکلو. شیری کلی سلطان جهان بده خیلی نیا (آن) لیکنو ته خوابونه هم لیکلو. دا د سکندر ببکم تر سیوی او روژنی له پروگرام سر سمریبی کیبه.

د هندوستان د پردو مسلمانو کورنیو دا دود و او په خیتو خایونو کی دا دود اوس هم ساتل شوی دی چی بننگی د خیلی لور یا د زوی مشر اولاد لکه د خیل اولاد غوندنی لوبی. په هبلغ ورخو کی چی جینکی به دبیری وری ودی په وی دی کار به هبلغ ی د ماشوم د سمبلولو او د هبلغ له ساتنی په غمه وی سکندر ببکم د سلطان
شاه جهان بیگم

جهان بیگم روزنه په خویله کوله شاهجهان بیگم د خیلی مور او نیا په پرتله پور شاعرانه طبیعت لرلو. د هغی کالی پتري خویشبدل د زوند بناISTAه شیان به ی بی ستايل. د هغی خاوند باقی محمد له هغی په عمر کي په لوی او دا هم د هغی د نارامی يو سبب. و بلخوا سکندر بیگم په خیل زوند کي د سخت پیسپليخ خاونده وله او له حجته چي چي بیرته راغله نو د خیلی لمسی. سلطان جهان د راتلونکي چي په اپه بی فكر شروع کي.

په ۱۸۷۷ م کي امرالدوله (باقی محمد) د حج لیاره ولار خوه چي ببرته د مصر له لازی په بری کي راتلو نو ناروغه شو او لوړی وروسته مي شو. د هغه مرتگه شاهجهان لیاره دومره د اندبندی او خیگان ورنه او خومره چي د سکندر بیگم لیاره و. شاهجهان بیگم په خوانه خواني کونه به شوه او سکندر بیگم ته یو واري بیا چي کورنی کي دنه سازشهنه جور شول. سکندر بیگم د خیلی لیور شاهجهان بیگم له کری ورو دومره خوشالنه وه هغه اوسد او ویشتلو (۲۷) کالو و. ۱۳۳۳ یونیورن سدیق حسن د هغی استاد و چي غربی او فارسی لوری زده کي پي تري کولی. دوی د سبکنه علاوه په شعر او ادبیاتو هم خبري کولی او په نوابی کورنی. کي داسي گنگوسی خوري شوي چي دوی د درس پر وقت نوکراني له هغه خايه ویاسي. د کورنی د ملازمانو له خوادا خبره هم وشهه چي بو خلي سکندر بیگم دا بنه وهله او په کوتي چي پي بنهده کری لکه چي شاهجهان بیگم شاعراته طبعيت درلود او په خوانی. کي کونه شوی وه. د هغی د زوند هغه ارمانونه نه و پوره شوي چي ددي د سن. بنوخيي پي لري سکندر بیگم په خیله خوانی له خاونده لري تپره کری وه او د قدسيه بیکم په شان خيلی ارزوگاني پي پر کار او د خلگو په.
شاه جهان بیگم

خدامت کی لیتوالی خو شاه جهان رومانتیک طبعیت دنلود صدیق حسن په داسی وخت کی ورسه مخ شو چی دی تسیه بجذبانتی اوانه په کار و. بل خوا صدیق حسن لیبار شاه جهان یوه داسی مرغی. و هچ په خیلن ده لومی ته ورداخله شوه سکندر بیگم پر خای ددی چی د شاه جهان بیگم د واده غم چی کری وای د بهوپال سیاست او ددی د راتلونکی په اه یی فکرئونه کول سکندر بیگم په دی هم په پوهبده که د هغی لور نه واکئنمه نه شوه نو لمسی به پی پچ واکه شی د دوست محمد په کورنی. کی د هغی ورپرون او نورو خوانانو اوس هم د بهوپال واکئنی غونئنته او تل به پی پا سازشونه کول د دوی د خطر د مخنیهی لیباره سکندر بیگم له خاندانه به په یو سفزی او پبپوژیا کی د یوه مناسب هلک لیتون پبل کری و او دی لر کی هغی د لوهاری د سردا ارجلال خان کورنی. ته خیلن یو وزیر ورواستاوه. یا هغه کورنی و هچ دوست محمد په کی پندا اخیستی و. په ۱۸۷۲ م کی د اگری په دیبار کی له گیرو وروسته سکندر بیگم د اورکیو خیلی خوانان اگری ته روابلل چی په خیلن پچ وبینی. په دوی کی یوه کونیه محمدی بیگم له خیلن ۱۷ گن زوی احمد عملی خان سرره ورغله د احمد عملی پچ تربیتی پر سکندر بیگم اغیز و کری. محمدی بیگم له خیلن دوو اولادونو احمد عملی او چندار پی بی سره بهوپال ته کاره و کری. د هغی په کورنی کی داسی خوک سری نه و چی د هغی واکئنی ته پی خطر رامنخ ته کری وای له اگری نه بپرته د راتلون سره سکندر بیگم ناروغه شوه او دوه کاله وروسته د ۵۰ کلونو په عمر کی مرته شوه. دا تر ۲۱ کالو پوری د بهوپال نواه وه.
شاه جهان بیگم

دیدی در مرنی اولس ورخی و روزهته په ۱۸۲۸ مک ک ل کی شاه جهان بیگم په دوم خل د بهوپال نویله اعلان شو دی وخت کی دا اعلان هم وشو چی لس کلنه سلطان جهان بیگم په دوم خلا ناستی وي شاهجahan د ۳۰ کالو وده دی خبری امکان ور که هفگی دویم واده وکر او زیری بی وشو نو د انگریز او د اسلامی قانون تر مخی به د هفگی خلا ناستی وی خو سکندر بیگم له مارگ وریندی له انگریزیو دا زمینه اخیستنی ووه چی ده هفگی لمسی. به راتلنونکی حکمرانه وی دویمه دا چی سکندر بیپگم غونتل چی د بهوپال واک دی په اورکزیبو کی پاتی وی همدا وجه ووه چی هفگی د سلطان جهان لپاره په اورکزی پنستون غوره چو و کله چی شاهجahan نویله شو دو هفگی صدیق حسن خبل مستر منشی اعلان کر او بی دی توگره به دوی دوارو په بل سره لیدد شاهجahan اوی دی به د صدیق حسن پر خلا د صدیق حسن خان نوم اخیستو. مانا بی دا ووه چی دی په پنستون په توگره ورینی. اوی د هفگی پر سرد سکندر بیپگم غوندل مورهم دوی ووه چی ددی کر چی ور و خاری دا خرگنه دوی ووه چی د شاهجahan بیپگم له صدیق حسن سره مینه ووه او خیلیه صدیق حسن د هفگی احساسات او ذهن دواوه په لاس کی نیولی و. د خیلی نوایی. په لومیبو خلورو کالو کی شاه جهان د حکومت په کارونو کی په بی له ولته با برخه اخیسته. د مالیبو انتظام بی په کر. د پولیبس او پوستی سیستمی بی په بمر منځ پو ور. د سپری بو خیانو معاش بیپ زیات کر. په خیلی به د بهوپال لری پرتو سیمو ته ورتله او د خلکو له حاله به په چی خر باوه. ددوی په حکومت کی د بهوپال خاوره کچ شوه او سر شمرنه بی وکر. چی له دی حسابه هلته ۷۲۴۰ اووه لکه خلورو ویشته زره خلک او سبدل او داپه داسی حال کی ووه چی
شاه جهان بیگم

هلته د خوش کلوانو سوکری (چکالی) او بیوواری د طاعون وبا د پر
خلک مره کری او بی شمره نوره له دی خایه کری کری وی
d وچکالی له خیله د محکم حاصل کم شوی و همدا ویه وچ په
بهویال کری د ایپیمو کری ته اجازه ورکیل شوه خور ور ورو دیدی نوابی.
کلتور ویم به په بدلیدو شو. شاه جهان په خیله شاعره و. آرت. ادیبات
او موسیقی بی چوینبیدله هره دربار چی بروای عالمان او مذهبي
خلک ورته راتل اوسد شاعرانو. لیکو او. انخورگرو او
سندیرغار او تگ راتک په کي زيات شو. شاه جهان به ورنه د دوي په
تخليق انعمنونه او محکم ورکولی.

d شاه جهان لور د لسو کالو د وروکی عمر نه خیله روزنانمچه لیکله
او بو خای لیکی چی د نیا (سکندریگچه) د مینیپی نه وروسته چی بی
له خیله مور سره زوند پهبل کری. نو ددی ورخنی مهال و بش چی یخوا
پاکل شوی و اوس نیماهی ته راولوبد.

d سکندریگچه په وخت کی دسلطان جهان لیاره دا مهالوپه پاکل شوی و
سهرار له پینخو نه تر شیرپو بجو... ازآده هوا کي ورزش

اتونه تر لسو بجو...

د قران زده کری

دلوس نه تر بوي بجي...

خطاطی او لیکنة

دریو نه تر خلوورو...

انگریزی درسونه

خلورو نه پینخو بجو پوری... حساب

پینخو نه تر شیرپو بجو...

پینست او د توري تریبه د اس سپرلی

خو شاهجهان بیگم دا مهال و بش بدل کری

سهرار له اوو بجو نه ترهوس... د قران درس

د غرمی له دورو نه تر خلوورو... د سرکاری استادو مطالعه ورپسی

پیو وخت د تفریح لیاره
سلطان جهان له وروکی عمره لیبلل چی صدیق حسن ددی پرکوندوی
مور خوزمه اغزه لری او دا ییی هم احساس کیی و چیی دهگه له کبله
ییی له خلیقی مور سری واین او لریویلی پیدا شوی و د دوی په
سرکاری استوگنگی چی د شعر و شاعری او موسیقی بی محفلونو
کی به صدیق حسن هرو مرو موجود و
په ۱۸۷۱ م کال کی چی سلطان جهان د دیارلس کالو و هغی د قرآن
کریم زده کری پایه ته ورسوله او له رواج سره سم شاه جهان ببگم د
خلیقی لور لیاره د نشر محفل جویکی او تر خلوبیستو ورخو پوری په
بهوپال کی ددی خوشایی ولماخل شوه
صدیق حسن له هغی ورخی راهپیشی چی شاه جهان په رسمی توگه
نوابه شوه، قدرت یه د رسپیدو لیاره لاس وبنی وهلی. دده لومری
کار دا و چی خلی خسر مولوی جمال الایین پی له حکومتی کاروی
لری کی. په شاه جهان ببگم بی دومره اغزه پیدا کر چی خان ییی
مدارالمهم (مشر وزیر) کرو. عقیده خبره دا و چی د صدیق حسن
میبرمی ذکیه ببگم ددی هرخ ملاته کاوه هغه اوس پنخوس کلنه و
او خیل خاوند بیی دی ته هخاوی چی له شاه جهان ببگم سره اواده
و چکی
صدیق حسن په بهوپال کی د انگرپزانتو استازی مبجر ابیدوره
تامسن له پوت خپر وراستولو چی شاه جهان ببگم سره په جنسی
اریکو چی هغه حامله کری ده او هغه بی په دی قانع کر که شاه جهان
ببگم دیرز له ده سره نکاک ونه تری نو دا به د بهوپال لیاره بیو له
بندامی وی. انگرپزانتو دا خبره ومانله او د دوی استازی چی له شاه
جهان ببگم سره ولیدل نا دا خبره بیپ ورته وکره چی د هغی لیاره بده دا
بهتره وی چی بل واده و کری خکه چی اسلام کی د بنگیشی لیباره د دویم واده اجایش شته
شاه جهان په خیلول سادشتونو کی د پر که معصومانه چکو کی لیکی اهغی د انگریزانو لخوا دیو لیکه تر لاسه کر چی ورته کی چی د واده مشوره و ورکی شوي ودی خیلول خیلولانو کی وکتیل چی خوک دومره علم او شرافت لری چی له دی سرده د واده کولو ودی نو خرگنده شوه چی دا محترم صدیق حسن له تبورو لسکولونو راهیسی د بهوپال خدمت کوی او زما د دم سکندر بیگمنشی هم پاتی شوی و او په نبیول بهوپال کی دده یوندی علم له هیچا سره نه و نو مان د قرآن له تعلیماتو سره سمن او د انگریزانو په مشوره دا فیصله و کری چی دوه واده و کری.

یه دی په هغه شبیانی خبری هم ختمی شی چی زه ولی له یوه پردي سری سره بوازی یمه او دا خو شکاره ده چی زه به د حکومت د کارونو لیباره له خیل لمشر وزیر سره بوازی کینم. په 1871 کی شاه جهان بیگمن له صدیق حسن سره واده و کری او صدیق حسن په رسمی تورگه د شاه جهان بیگمن پی اختیاره سرپرست و شیاکل شو قدسه بیگمن له ذوندی و او اویا کنن له هغه چی دا خیرو واویرد و نو پره سخته خیه شوه هغه لا پخوا د شاه جهان او د صدیق حسن د ریکو مخالفت کاوه د هغه کرکه او قهر لا زیبات شو صدیق دا خبره بید وساتله او د نیا او لمسی تر منه پی فاحله زیاته کوه له واده سمدتی وروسته ده پر شاه جهان فشار را پی چی د نوابی لقب دی هم ورته ورکی شی او انگریزانو ورته نواب و الاجاه امیرالملک خطاب ورکی. شاهجهان بیگمن په دی دومره خوشاله شوه چی دی پی په یوه هاته سیبور کی او د جیلوس په شکل پی د بهوپال
لاروته وویستلبد بهوپال خلک او له هغه دومره نفرت کاوه چی په کور کینبنیاستل او هیچه چی هرکلی ونی کر مهمه خبره دا و هغه د شاه جهان بیگم د حمل خبره دروغ و خشن له واده وروسته صدیق حسن په دی خبره نارایش شو او شاه جهان بیگم نه بی وویل چی دا د هغه د خیلوانو او د بروکت پینستیو بی سازش و هغه شاه جهان بیگم چی د شعر و شاعری او د موسمی به مخفلنو کی به کینبنیاستل او هغه صدیق حسن چی په دی مخفننو کی بی خپله هم گدبون کاوه او خوند به بی تری اخیست. آس د دوارو د اسلام د سیبیگلی دین په درنوا ی د پردا او ستر فیصله وکره یانی دا چی شاه جهان بیگم اوس له پردری شیته حکومت کاوه او د خلکو مخی ته به نه راتله تر واده له مخه چی صدیق حسن شهر دول زوند کاوو له واده وروسته ورتیه خه عیب نسکاره کبدل د پونستیو ور و شاه جهان بیگم په دی کار له عملی بلوه د بهوپال اوک صدیق حسن ته وسیارلو او د کوم واک اختیار لیاره چی د هغه مور او نیا نیمه پرپری وراندي مبارزه کری ود هغه یی له لاسه ورکر د صدیق حسن په لمسون شاه جهان له خپله نیا قدسه بیگم سره هم اختلاف بیدا کر. تر دی حده چی هغه به بی خپل کور ته نه رابله او کله چی د سلطان جهان واده ود ونوه یی ته بی اجاهد ورنکرده چی خپلی لمسی. ته سوغات راوري تر تبولو مهمه خبره دا ود چی د بهوپال او رکری پینستانه د صدیق حسن له غروره دا د هغه له فیصلو په عذاب وو. خو د هغه د موجودیت تر تبولو لوی گوزار د سلطان جهان په زوند و چی له مور سره بی ایپیکی د ورخی په تبریزو سره خرایبندل

* * *
اووم خیرکی
مور و لور او سیاست
بهبود. د هندوستان پشتانه
1871م، كان د. بهوپال خلكو د سلطان جهان د نشر حسن د په شوگې ېاد و سکتلونو خو دا کال د شاه جهان د دویم واده کال هم و.

سلطان جهان په لومري خل د صديق حسن لې منغې شخصي سره مخامخ شوې. دا له وړوکوالي راهيسي د جلال اباد پوه او پكزي احمديلي ته ناسته و او هغه پي د خپل زوند ملګري مللي و. له ده سره په خواني مينه هم پيدا شوي و او د صدقي حسن د هغې د پلندر په رول کي ورباندي نشيړار و پوه پېژمېږې د ختمه کي او دنه له زوي نورالحسن سره دې واده و پېژمېږې د لومري ميرمني له پېږې و. شاه جهان به د صدقيه خبري منه له او په د واملنې کي پې هم خه اعتراض ونه کي خو سلطان جهان سکوب اينکار و کي.

هغې د احمديلي له سيله او بل هلېښکوه نه غوښتل. شاه جهان انتګرېز او له چې دوی هغې مشوره ورکوي هغويه، هغې اعتراض ونه کي. د چې له خپلو سردارانو او نورو اميرانو سره مشوره ورکه دوی هم په دي واده ورسه رضا شو. خو صدقي حسن د دوی واده تر پوه کاله پورې و خدنی او. په دویم گام کي ده احمديلي له شاهي مناني نه ورڅول او ده له خپلي مور سره په پوه به سرکاري کور کي مشت شو. ده هغه کي له پېژمېږې د احمديلي کمپور د پیدا کي نه.

د مجيب کي په ناورمني و کي خو احمديلي هرتواز خوان و په پوه و پېژمېږې پوه معمولي خبري به د واده د ختم شو و سوب و خپلي. اخیر به 1875 م كي احمديلي د ايتانا والمغي او د سلطان د خپلي له القابو سره سلطان جهان په دویلي کي خپل کورته بوتلې.
کله چی شاه جهان ببگم د پریدی شاته پیته شوه نو په رسمي دربارنونو کی یپی د بهویال د نوابی په توگه له کگونه له چووه کوله او د چپرر ده او د سپری امو دمیلی تاریختو له پری خپرر صدقق.
حسن کوی د انجیرزادو له خوا په ۱۸۵۷ م کی د خانواکی د پاکشون له بریالیتوب وروسته به ببلا ببلا صوبو کی دربار رابلل کبده. دی دربارنونو کی یپی خوا ته نوابانو او راجه گانوی ته موقع ورکوله چپی له یوه بل سره ووبنی نو بل خوا به انجیرزادو د دوی سیمو په باب او بدل چپی دوی نوی تکلاره خچنکه پلی کپی. چپ دودیزه توگه نوابانو او راجه گانوی دعیش او ارام زونئد کولو او به په دربار کپی به دوی خچنکه له کپی او د چپی نباتیا امکنی په هام پری په اسلومی ندی او د استوکنی لیاره به دوی خصیمی له کپی او چپی له پزند چپی غونئدی خالیت به جور شو په رسمي غونئدی کپی به د هنر چا خای معلوم و د راجه گانو او نوابانو خای ناستی به هام په کپی شامبلیدل او د دوی خای به معلوم و د دوی د میرمندو خای به تل د غونئدی په وروستیو لیکو کپی. په ۱۸۷۷ م کال کپی انجیرزادو شاه جهان ته دیو اعجاز ورکولو اعلان وکر. چپ د هغیمی صدیق حسن نوم ورانئد کپی. چپیده هغیمی پر خای به دی دا اعجاز ترلاسه کپی خو انجیرزادو په دی پوهیدل چپی صدیق د واک ترلاسه کولو به لاره روان دی. دوی انکار کپی او ورتی پی وویل چپی به خچنکه به دربار او نورو سرکاری سفرنونو ته ورخی.
له واده وروسته سلطان جهان په شپریو کلونو کپی پنخه مشومان وزیربول لوموری لوری پلکیس جهان نومبیده. له دی وروسته به ۱۸۷۲ م کپی ددی زوی محمد نصرالله خان وزیربول. چپ د خلورو واکمنو پنخو به پس لوموری هرک و ورپسی عبیدالله خان او یوه بله.
لور آصف جهان بیدا شوه خوارلس کاله وروسته ددی زوی حمیدالله خان سه ۱۸۹۴ کی وزیربد چقی د بهوپال راتلونکی نواب و په دی کلونو کی جهان سلطان جهان کال پر کال اولاد زیبلولو د شاه جهان بیگم او د صدیق اولاد هه کبده دوی د اولاد لپاره پاکترانو، حکیممانو. پیرانو او عالمانو ته ولایل جی پکی هندوان او مسلمانان دواپه شامل وو، خو فایده پی ونه کرچ په دی وخت کی د بهوپال تولنه هم په دوو برخو او ویشل شوه. پو هغه وماهیبی او محکه ول وو چقی په صدیق حسن راتیول وو. دویم هغه پنیشان چقی د باقی محمد د کورنی. اد د جلال اباد نه احمدعلی سره ورغلی وو. د سلطان جهان تر تولو لوی ملانتره هغی د مور نیا قدسه بیگم وه د مور او لور ترم منخ رابطه به د سلطان جهان د مشر لور بلقیس جهان

له لاری کبده چقی په ورح کی به دی خلیب د خلیب نیا سلام ته ورتله. صدیق حسن د حکومتی کارونو لپاره تبول خلک په خلیب لگول د پولیس مشر، مشر وزیر میرمنشی او دغسی نوری مهمی خوکی یی د خلیب خونبی خلکو ته ورکی

۱۸۷۷ م کال کی صدیق حسن یو دربار راوبللو او په خبله یوهو اورده وینا کی یی د سکندر بیگم د وخاوت د هغی پر حکومت نیوکی وکیر، اوستی دور یی ونیاپلو او د باقی محمد د دوو زامنول لطیف محمدخان او مجید محمدخان په اره پی وپیل چقی د دوی دبه احمدعلی سره پشی رابطی دی او سازنشونه گوی. سلطان جهان او احمدعلی هغی گری هله ناست وو، خو هیچ غربی.

ونه کر، خو هغی دا هره په خبلو یادشتو نیکی ولیکل۱۸۸۱ کی د هندوستان پول واکم کلکنیته په یوې دربار کی مبلمانه شول. شاهجهان له خلیب خا ناتستی سلطان جهان سره ورغلل
مور و لور او سیاست

شوی و، شاه جهان د صدیق حسن په بدریه هنله ولی او د انگریزیان له خواه هره نواب او راجه لیباره بدلی کچکی او د سلطان خای ناستو لیباره په چبلی چکی. وی سلطان جهان لیکی چی کله هغه له واپساتی سره استنیمه شی کول نو صدیق حسن ولی او هغه ته یتاکل شوی چکی باندی کینسانسته په دی وخت کی د انگریزیان د مراسمو مشرو راوندی شو. له هغه په گوښنه و کرې چی دا خوایه دی پربردی په دی خپله صدیق حسن سخت په قهر شو او انگریزيو ورته په سخته و یو چینی دی هنله نشی کینسانستلی یو مجبوره شو چی.

هغه خاي سلطان جهان ته پربردی د ورځو په تببندې سره د قدرت لیباره د صدیق حسن حرقص او د سلطان جهان لیباره مشکلات زباتیندل.

په ۱۸۸۱م کي قدسيه بېگم د ۸۲ کلونو په عمر کي مره شو. صدیق حسن پوهليزی د بهویال واکمنی نه غبونتله. هغه د وهابي عقیدي تبلیغ هم کاوه او د انگریزیان پر ضد د رسالو او کتابونو چابولو لیباره بې په بهویال له خزانی بېسي اخپستي او علمواو ته به بې ورکولی، چی په جومانتو کي وعظونه و کرې هغه په سودان کي له مهدی سره ارپکی جور کری وو او له دی پرته بې په ترکیبی.

عربیستان او پرما کی له انگریز مخالقو خواکنو سره رابطی. وی انگریزان په دی خپر و او شاه جهان بېگم ته بې خو وارې ولی وو چی د دا فعالیتونو ته پام کرې هغه په ورته په خواب کي وو په کي د سربرست د حکومتو په معاملو کي هغه لاس لری. د انگریز استنای سر لیل گریفین د صدیق حسن په فعالیتونو دومره نا ارامه وو چی خپر حکومتو ته بې دده پر ضد د ګام او چولو غري وکرې خو د هند وایسرا لاره د پرې کی د بهویال نوېه کورنی خه کول نه غبونتل.
به‌ویلای دو هندوستان پشتانه
مراسم‌هایی که مربوط به نهایت پایانی حکومت قاجاری بود، مانند وزیری که لواس کی وی. دوی عبدالطیف خان چی د باغی محمد خان زوی ولپی جاه جهان بی‌گم لی‌لاره د د مالو ور خبره نه وه هغی د خلیقی کورنی پس‌تنانه نه غوئینتل او اخر عبدالطیف خان خلور میاشتی وروسته له خلیقی عهدي استعفا و رکه‌ها آنگرزان په‌س دی خیه و او خو شاهجهان بی‌گم ورته وویل په دا دی بهه هندوستانی امر به سر نشی‌قيدولای. نو به به دا اوی چی مشر وزیر دی بوا انگرزان وپاکل شی. کله چی انگرزان دی ته غایه کی‌نی‌نگه نو دی سمدستی د كرِتل بروگ نوم وراندی کر. دی په کلتنه کی او سبده او له صدیق حسن سره بی‌نؤزی ارکی وو گریفین پر دی پنن‌ه كی‌نی‌نگه او نوی بی‌گوئینتل چی صدیق حسن بیا نپوذ و وومی‌ی بالاخره د کرِتل وارید په په نوم بی‌ت ادنر مشر وپاکل شو. دی هغه وخت په شمله کی او كله چی دی د خلیقی دنده لپاره و نومول نو نو له بهویاله د شاه جهان بی‌گم له خوا یو استازی ورته ورته او له دی بهویال چی ایا مبرم وارد به کاپی به‌سوغات کی و منی. وارید په دی خیره پکان و خورو او سمدلاسه بی‌انکار و کر. دی بوه شو چی په بهویال کی بی‌خه لوبه روانه ده. د او را تگد د صدیق حسن زور مات شو. هغه له سلطان جهان بی‌گم سره زی‌ری سوی لاره او که ره‌هم د شاه جهان بی‌گم دی دی نه خوئینی‌ه چی هغه تکلاره و منی خو د انگرزان وزیر لپاره هغی خیله وی‌لی و هغی داسی احساس کاووه چی ددی هر خه‌تر شایپی د لور سلطان جهان لاس دی صدیق حسن د شاه جهان بی‌گم د خاوند کی‌بودتا له کبلته د انگرزانی‌له خوا له سختی سزا پاتی‌شی. گریفین خیله حکومت‌ته وی‌لی وو چی دی دی توره اویره و واستول شی خو وایسری‌پی مرسی‌ته راغلی و.
په دی وخت شاه جهان بیگم خان تن بیله مانی بیوی کری و هیچ تاج محل نومبده. او یپر زر له صدیق حسن سره دی مانی. تن کده شوه له دی سره د شاه جهان لمسی بلقیس بیگم یم و هیچ د هغه وخت دیپر مسلمانو کورینی له دود سره سم خیلی نیا لویوله بلقیس اوس د یکالو و اوه یپر دی خیرون و ارخطا شوه چی شاه جهان بیگم د صدیق گیش زوی علی حسن چی هغه وخت نوست کلین و د واده لیباره بلقیس ورته کبیلوئی او یپر زر پی د کوزدنی اعلان کبدونکی و یپر دی ورخو شیو کی بلقیس دیپر سخته ناروغ یار شوه او یپر نوانی کورینی. کی دی پاس کنگوسی شیوی چی د صدیق حسن کورینی ورباندی خو تیکیکی (کوکی) کی دی ترخو میاونتو د هغه علاج کبدوچی بیا وروسته یوه وخو روه یوه نوه د خیلی مور لیدو وئه ورغله سلطان جهان د خیلی لور یوه دیپر مخ او کمزری بدن یپر و خوربده او هغه بی پی خیل کور کی ایساره کره. شاه جهان په دی کار ناراهه شوه او یپر پی بلک بلقیس هم خیه و خو وروسته د خیلی مور په احساساتو پوه شوه اوس به هغه هره ورخ د نیا لیدو ته له یوی مانی. نه بیله ته ورثله. دی سره د هغه ناروغی بیرته راو گرخبده. د بلقیس د زوند هیله چی ختمه شوه نوه یوه ورخ سلطان جهان د خیلی مور مانی. نه ورغله له هغه بی پیننه و غوغشتله او ورته بی وویل: د بلقیس لیدو ته دی راهی خو شاه جهان دومره مروره و هیچ د هغه خبره بی پیننینه خو ورخ ورخی وروسته دولس کنه بلقیس مره شوه د مور او لور تر منگ د روغی جوپی یوه بل ور ورتل شو. شاه جهان تر خنگ کلونو پوری هغه کوله چی د صدیق حسن په اره د انگریزانو مخالفه روه و اریو او هغه ته خبل امتیازات او القابات بیرته ورخکی هغه دی بی پئنی مبیرمی په یه یه له انگریزانو سره
د خیل خاوند په دفعات کی خبری اتري کولی د پیرنگیانو استازی بدل رابدل شول او دوی په دی غور کاوه چی صدیق حسن ته خیل امتیازات برتره ورکری، چی هغه وخت د تور زیبی (برقان)، په نارویي، اخته شوی و په ۱۸۹ کی دا خرگنده شوه چی دی د مرک غاری ته نزدی دی انگریوان خیل یا اکتر ورواستن او خو د هغه کی ته لا پخوا لس حکیمیان او یو هندو چوتسی، و لا پو خو ورخی یو وروسته صدیق حسن می شو خو شاه جهان بیگم یا هم هغه ته کیله چی د هغه له نامه تههتم لری کی ی انگریوان پر ودی رضا شول او له مرکه ورودی وروسته بی په صدیق حسن ته د نواب خطاب برتره وروبانه پرنه له دی چی خوک د صدیق حسن د اغیبو په رنه کی د شاه جهان قضاوت وکری، د هغیي د دوری کارونه به په نظر کی و نیسبو په بهویال کی د اورگادی د راوستو پلان د سکندر بیگم په زوندن کی پیل شوی او د پیسدو د کمی له کبله خو کاله د په ور قاری پری یو او د پیسی به پیلو شخصی پیسی ورته بویده (بجیت) براوره کی. د دوی دوار او په زوندن کی د اورگادی راتگ ونشو خو اخیر په ۱۸۸۴ م کال کی لومری اورگادی بهویال ته ورداخل شو شاه جهان بیگم په برتنیا کی د وکنگ په سیمه کی لومری یو مهمات جوکر کی. چی به اروپا کی هغه وخت د عبادت لیپاره لومری یو مهمات گنیل کبپری له دی نه پرته پی به بهویال کی ناج المساجد جوکر کی. چی د هندوستان تر تیولو لومری جوکرات و ددی دوره ۳۳ کاله وه چی په دی کی هغی د فنون، علم او د مذهب لیپاره پر کارونه وکرل د نخو د تعليم لیپاره بی په اداری جویی کی، د روشیتی لیپاره یکنیکونه او د مسابرو لیپاره بی په سراینه جوپر کور، هغه هنرمندان چی خلکو به ورته په سپکه سترگه کئنل عزت بی یورله ورکر او د دوی د یستوگنی لیپاره بی

بهویال ۵ هندوستان بسته
محکمی او کورونه و رکفال دهغیلوی کار په‌علی گی کی د مسلمانانو لپاره د همواره یوه‌تی بدل دهغیلوو ن جوبرنوو ته پیسی و رکوال و دا په خیلی بیوه لیکواله او شاعره و له په اردو او فارسی کی پی لیکنی کولی او د تاجور او شیرین تخلص یی کارولو. فارسی دیوان یی دیوان شیرین نومبری. اردو کی مشنوی. صدیق الیبان. تاج الکلام او نشر یی تهذیب الارض په نوم چابه شوی دی دهغی په وخت په بهویال کی ارامی وه.

په ۱۹۰۱ م یکی شاه جهان بیگم د خولی په سرطان اختن شوه هغه له علاجه دیه و کرک. سلطان جهان د مورد حالت په اوربدو د هغه نه د بینینی لیباره ورغمه دوی دوی دیارک کله له بیوه بل سره خبری نه وی کرک. سلطان جهان له خان سره خیل او کلین زوی یوبلو چی شاه جهان هیبه نه وو لیدلی. شاه جهان د مرک یه بستره پرته و او خیلول خلکو ته پی بیغام استولی و: "که زما په رعیت کی خوک داسی وي چی په تبرو ۳۳ کلونو کی پی زما له لاسه پی گنها سرا خویرلی وی نو زه دوی ته وایم چی د خادی لیباره دی ما وینی."

سلطان جهان د خیلی مور د لیدو حالت په خیلول بیادشتونو کی لیکی: "زه د هغی کت له وردنی ستون هغی زه ونه پرندلم پونستنه بی وکره ته خوک پی. زه وریبدم هغی خواب مینو ونسته کر. هغی بیا وپونستل: ما بیا خواب او ننوه کر. دریبم خل چی بی پونسته وکره. نو خدمت گاری زما نوم ونسته و اخسته هغی د افسوس او قهر په گی غیر چی وویل: "ما پریبده زما له مینی و روزنی دیا دلته راشه". زه لا بیا هم ونسته وله و چی هغی راته پیا په سختی خیلخ خبره و کرکه زه پوهبدم چی هغه زما په لیدو ناماره وو نور می طاقت نشو کولای او له هلته نه په اوینکو راووتل. شاه جهان بیگم په ۱۹۰۱ م کال کی مره شوه.
اتم خرابکی
سلطان جهان بگم
به‌و حال د هندوستان پشتانه
نواب سلطان جهان پیکم
عابده سلطان
سلطان جهان بیگم

دخیلی مور له مرتینی وروسته او ۳۳ کاله د وارشی په تکه په
سختو کی د زوند کولو وروسته سلطان جهان په ۱۹۰۱ کی د
کلونو په عمر کی نوابه شوه. د مور سره خرابو ایکو. په خوانی کی
د سازشونو او د دورو لوینو د مرتینی درد بی وله و د هغه د مشتری
ناروژی لر برلئس له مرگه له وروسته پی دویمه لر اصف جهان هم د
دولسو کلونو په عمر کی د بیمی نامعلومی ناروژی. له امله مره شوه.
د سلطان جهان بیگم روزنه د خیلی نیا او د مور قدسی بیگم په
لاس شویه و. دا په عقیده پیتیه مسلمانه و او د عبش او عشرت
زوند بیپه خونیاو د. نوابی د واک د ترلاسه کولو وروسته سلطان
جهان چی د خزینی حال وله. نو خینه و. د شاه جهان بیگم د
دوری ادیار فساده هغه بوله شتمینی زیبیلیوه. چی د سلطان جهان
نیا په خوارو راتوله کری و. نه یوازو دی بلکی په پوروری هم و و
لکه د بیوی مبایری غندي هغه خیلی مثی ونیبستلی په پیاری
پیل وکر خیلی شخصی پیپسی پی حکومتی خزینی نه وروایتی چی
د کارکونکو تنخواگانی پری پوره کری پی خیل باعتماده او
ایمانتاره کسان پر لوینو خاکیو ولگول فاسد او رشوت خواره یی
لری کرل.

دی په کار په خیلی کولو. په فیلیونه او د حکومتی کار سندونه
به بیپی بیه خیلی مطالعه کول د هغه د سختی. نتیجه دا شوه چی د
وخت لومیي وزیر عبد الجبار خان استعا ورکه
سلطان جهان په دی په خواشینی نه شوه او د لومیي وزیر کار بی
هم په خیلی غاره واخیسته هغه به د لری پرتو کلمی سفرونه کول او د
مختکی او کر حال بیپی په خیلی معلومولو. انگریزان چی دی له کار

بهبولا - ۵ هندوستان پشتانه
سلطان جهان بپکم
او محنت نه خبر شو، نو بی پوره ملاتی و رسره وکی هغی خیلی دوو زلیمیز زامنو نصرانه‌ی او عبیدانه‌که هم کارونه سپارلی وو او وروکی اتنه کلن زوی حمیدانه به بی هم له خان سره گرخاوه.
د سلطان جهان خاوند احمد علي ته د سلطان الدوله خطاب ورکی شوی و او کله چی دا نوابه شوه. نو د خاوند د کورنی خلق بی، چی له جلال اباده ورغلی وو په نوابی کی د خیلی گتنلو لیباره به راتیلبدو بوخت شول د احمد علي خور چی چندابی نومبده د هغی اوه بیغلي او بنیابیشته لونی وی په دوی کی دوی قیصر جهان او شهردار جهان نوابی د دوو زامنو لیباره کنبنبلو شوی. د واده تیاری بیل شوی او هم په دی ورخو 1901 کی احمد علي د زره د حملی له امله مره شو.
د سلطان جهان لیباره دا یو لوی پیکان و خوکه احمد علي ددی لیباره یوه لوبه تکیه وو او له ماشوموالی نه بی ورسره مینه درولوه. د دوارو زامنو وودونه بیپ وکی دنبوتل خو د خاویشی. وروسه بیپ وودونه وکی او زایم بیله خیلی مبمنو سره ببلو کورونو کی مبسته شول.
په 1902 م کال کی له دی تیولو بحرانونو تر راوونتو وروسته سلطان جهان په بیلی دیابیکی کی دگدن لیباره په لومري خل په اورگادی کی سفر وکی له هغی سره 162 کسان مله وو هغی لا پخوا 426 کسان د خای او کیردیو لتیولو لیباره دیلی ته استولی وو سلطان جهان د خیلی دوو مشترانو زامنو د تعلیم لیباره هم هغسی دوندیه طریقه کارولی وی دوی داس د سبیرلی. د خوار او غشی ویشتلو تربیه واخیسته عربی، فارسی او انجکبزی بیپ رده کری د قرآن او حديث تعلیم بیپ وکی.
سلطان جهان  بیگم

نصرالله چی مشیری زوی بی و له نیکار او مویتر سره بی و بر شوق
لورو د مور سترگی هم ده ته وی چی دی د خلورو نسلونو نه وروسته
د نوابی لومیری هنک و
عیدی اند د ۱۲ کلونو په عمر کی د قران حافظ شو ده له چنگی
فنونو سره شوق لاره او سلطان جهان راهخاوچ چی د بهوپال پوختی
خدمتتونو چی ورداخل شی
په ۱۹۰۳ مه کال کی سلطان جهان له خیلی دریو زامنی سره جه ته
ولایه. به دی سفر کی هفه د مدنی ای او مکی په لاره کی خو واري د
عرب بدو قبیلی له خو له خطر سره مخامح شو ددی پر قافلی حملی
وشنی خو د پنخمی میاشتو د سفر نه وروسته بپرته بهوپال نه
راوگرخیده هغی د خیل جه کیسه په یوه یوه کتاب کی و لیکله.

د سلطان جهان د درو زامنی ودونه د جلال اباد د اورگرزی کورنی.
کی شوی وو او دی چر ورته دا جوته شوی وو چی هغوي د بهوپال بیه
حکومتی کارونو کی خیلی اغبزی زیاتی کری وی. سلطان جهان خان
له بواژی پاتی وده هغی نگینندو غونبستل چی خیلی ور خور هم
حمیدالله ده واده کری خو د سلطان جهان د نه ور خونیه هغی د خیلی
خسرگنی. له اغبوخان خلاصول غونبستل. دی کنل چی دویارو مشرانو
زامنیته بیپ د خوشامدگر او بوتیپاکو درباریانو پلی چاپره وی
هلی هغی نه غونبستل چی ۱۱ کلون حمیدالله هم دی کندي نه ولپوری او
وس د شلمپی بیپ چیر شوی و او په هنک کی د انگریزي تعليم او سياسی
شعور به راپوکبدو و

سلطان جهان بیگم حمیدالله لیباره په نیول هنک کی د یوه مناسب
بنوونختی په لته کی او ده اخیر بی فیصله وکه چی دی به د بهوپال په
البگزارنیا بنوونختی کی سبق وایی دا بنوونختی خو کاله مخکی دی

بهوپال. ۰ هندوستان پستانه
سلطان جهان ییگم

به خیله جورکی و لدم دی نشوونخی و روسنے حمیدالله د علی گم
پوهنتون د سِب لیاره ولایاو اخیره د ۲۰۰ کالو د بهویال د نوپایی
کورنی. لومرى غری د عصری تعليم لیاره له بهویاله ووتلو. د
حمیدالله د واده لیاره هغی د اورکوری نه پرته نجلی. غونیته او خیل
یوه با اعتماده استازی کندھاری خانه بی دا دنه و سپاره چی
پینیور ته ورشی او یوه بهویالی کور نجلی. د حمیدالله لیاره
غوره کری دی مردان. بئو او کوهات پوري ولای.
په پینیور کی دی د شاه شجاع د کورنی. یوه تیب سره مخامخ شو
هلته بی د پینخو کالو یوه نجلی. و لیده چی دی یوه نل لاندی بی لامبل
دا نجلی. مینمونه سلطان نومبده. د دراتی خاندای د شهزاده خیل تیبر
دا نجلی د کندھاری خان خونیه شوه او سدستی بی سلطان جهان ته
خبر و روستولو.

هغی هم وخت ضَبایع نه کر او د بیولس کلن حمیدالله او د
پینخو کلئی مینمونی د واده لیاره بی خیل مشترکه زوی عبیدالله او د
هغه مبمِنَه شَهَّهیار دلهن سره له یوی یوی پینیورو ته
ورواستول.

د مینمونه سلطان پولی کورنی. له دی سره بهویاله ته کده و کرکه لکه
چی د سلطان جهان سره د احمد علی د کورندی پر وخت شوی او د
دراتیانو له رانگک سره یوه بهویال کی یو خل بیبا د چپینتو دودونه
راتاژه شول.

بهویاله ته په راتئلو د مینمونی د تعلیم او روژنی لیاره پلان چو
د عربی. ادو او فارسی د زده کری سره سره هغی ته د اس سیرلی. د
تیپک چلولو. او د ستن تار او د دودی یخولو چل و روپنود شو. د
انگرپری زبی د زده کری لیاره هغی ته یوه مبمِننْه د اویلو ته نومن
وی با کل شوه د پیانو او الواشین غربولو پرته هغی فرانسوی زیه هم زده کره
سلطان جهان د مبمونی په روزننی کی دبیره فعاله وه او په دی خوشاله
و به د خیل زوی لپاره بی پیوه بیکلی بینه تباروله مبمونه سلطان
هندی او لوبدیز دوارة کلتuronه خیل کره
دلومیری خل لپاره د بهوپال د شاهی کورنی بیو غیږی له انگر پرانو
او اروپایانو سره د هغوئی په زیبه به په اعتماد خبری کولای شوی
دل خیل حکومت په لومیری سلسو کلونو کی سلطان جهان په هر شی
خلیله تابه لکوله دا له برتانیانو سره نئدی وه او هغوئی په مشوره
پیچ پولیس. بندی خانو. د اوبه خور او قضایی محکمو کی
اصلاحات راوستل هغه په خیلی یادبندنون کی لیکی:
"زما خیل کارونه د ورخی اتله ساعونو ته غزبلی وو. د سهار له
اوو بجو د شپی تر دولس بجو ماته په دربار کی د ولسولیو. د تانیو
افسران او جاکیرداران مستجر موافقت دار راکی. چی دوی سره زه د
شاوخوا سیمی په اره خبری کوم
لس بجی زه ناشته خورم. له هغی وروسته زه هغه تبول درخواستونه
ولولم چی له تبیری ورخی نه راپاتی وی. دا چی وشی نو بیا د مالیبی
وزیر راکی او د مالیبی کاغذونه رانپی او مورد پیسی جاج اخلو. دا
کاغذونه د هغه مشوری او تصویب او د رابی په ریا کی جورشوي
وي او زما د وروستی. فیصلی لپاره راورل کیری. وروسته هغه لیکی
چی دوی بجی دیوان په شرک د مخکو کاغذونه زما په موجودی
کی مستجارانو ته ورکوی. تر شیرپو دا کار روان وي. شبیخ محمد
حسن او منشی اسرار خسن خان د تبرو مالیو د راتولیو کاغذونه
راوی.

بوبال، د هندوستان پشتنه
سلطان جهان پیغمبر

سلطان جهان د په جی بیجی مولوی خوری او له هغه وروسته د شهیب تری بمو نزو بلکه د نوریمی شهیب لیکونه ولولی خوا بونه او رته ورکوی د طاعون د خیره بدو د مخیمی لیباره کارونه ووبشی او داسی نور.

سلطان جهان مشاورتی مجلس بیو واری بیا نامنخته کی او د بناروالي انتخاب بی و کره. د سراعی ناروگیو د مخیمی لیباره بی عامه خلکیه د ستنو و هلوبه او د مفتون داروگانه د وبشلی انتظام وکی هغه ی له لومور خنه بندی خانه کی له بندیانه نه د کار اهیستلو لیباره د لاصلی توکو د جوپولو. اوبدلول او د بونلو تربیی تغییره جویده کی.

په خیلی ورخنی زونکی که هغه یبه مذهبی شنخه وه. پرده به بی کوله او این میمونه سلطان په بی که پره کی د اوسبدین غیر کاوی خو د سرکاری کارونو لیباره به بی له سرو سره لیدل انگرز مهرمنو ته دا لارینوونه و چی د سلطان جهان د لیدو لیباره ورخی. نو خبلی مبتی به پرتندی نه ساتی. بیوه بریتانوی مهرمنه گریس تهامس سیبیونچی په ۱۹۲۷ کی بهپالنه تلیی و په خیلیه سفر نامه کی لیکی:

"اسنی بیگم د چینکو لیباره نبوونخی. د نبخو یو روحنتون او د لاصلی کارونو یو پوهنخی پرانستی دی. دا هر خه ب پرده کی کبیری مهترمی نوابی جی هر خه بره وس کی وی او اسلامی قانون ورته اجاهه ورکوی د نبخو لیباره بی کوی.

"نواب سلطان جهان بیگم د شهرو کتابونو بیه باصلاحیته لیکولیه ده د انجینیری، موسیقی، پخلي او د سنتی د کار پوره علم لره او د علی گر پوهنتون ریسه (جانسلره) ده."
روسته نوابی سره د چای د خلبان لیباره چی ورخی نود د سلطان

جهان په اوه لیکی:

"دیدی د اوژی په شان سپین و وینتیه و لباس په یو دکم پهبتین،
لرئینی کمیس او وی‌ئی‌مزین پرتوگ وو او نسوارک شمیمیر شال یی
پر اوژی لکه د ساری تاوکی و نه د پر سرتاج و نه وی‌ئی‌مزینیه
چینه او نه هم خلبدونکی کالی پنی. خو لنار او دروند شریکت
دیدی له مهریانو سترگو خرگندر و داسی سترگی چی هم په گم لیدلی
و او هم په بریلیتوب ترلاه کری او".

جلالت ماما په انجیری هم خبری کولای شي

خو ماسره په خیال زه چی اردو چی خبری کولی په دی زه کی یی په لیکنی
هم کری دی. په دوی کی ید دید مور او نیا و یو دی د خیل زوند
لیکی دی. نور کتابونه پی د یوی مسلمانی کورنی او د پر لن یه دفاع
کی لیکلی دی:

میرمن گریس وروسته بیا د سلطان جهان د دریو لمسیو ذکر کوی

چی د خیلی نیا د سلام او تعظیم وروسته په تری د لومبو اجازه
واختیته د میرمنی سلطان په اوه وایی دا به د درویشتو کالو وی او
پره نری او ناپیاسته وه. دیدی کره وره شاهانه وو او خوشاله
معلوممده دا په سخته پرده کی له خیلی خوانستی سره د شاهی مانی

په نورو خونون کی زوند کوی

د هغه دربار به د یورپ امیران هم ورتلی دی ۱۹۰۷ کی هغه ته
دهند د امیرانوری لوا اعزاز ورکل شو په اگره کی د یوه دربار پر
وخت هغه د افغانستان له امیر شروری خان سره هم مخامخ شوه او
ورسره پی په پنستو او فارسی کی خبری وکری

بهویال د هندوستان پستانه
سلطان جهان بیگم
په دي ورخو كي هغه د حمیدالله پر شخصي محکمه خان ته يوه
ماناي. د احمدآباد په نوم جوزه کي هغه یه دي ویربده کي که مره شوه
نو د نواب سرکاری کور صدير منزل به د جلال آباد پنلتنه تره ته
و خلي.
سلطان جهان کي خه وخت حج ته تله. نو په لاري په سمندري بپي.
کي پي د خيل انگروزي یا يکثر له ميرمني انخورگي زده کي. له دي
وروسته کي. به سلطان جهان هر وخت موقع وموندلنه نو خان به په
دي كار بيوخ ساتللو
21 مه 1119 م کال د برطانيا شهزاده (خای ناستی) کي بیا وروسته د
پنجم جوزه په نوم پاچا شوه. هند ته ورغی او په بیا بيلو دربارنو.
کي سلطان جهان ده او دده ميرمني شهزادگي مبهر سره وليدل
په دي کال په بهوپال کي بیوه جرگه او قانون جورونکي اسملی جوره
شوه کي د خلكو د استازيونتوب په برخه کي د پرمختگ يو بيل گام.
په 1911 م کال کي جوزه پنجم د خيل بيلار له مريني وروسته د
برطانيا پاچا شوه او د هغه د تاجيوشي په مراسمو کي سلطان جهان ته
هم بلنه ورکيل شوي و. هغه په خواب کي انگروزي زانو ته وليکل کي دا
په بورقه کي په دي مراسمو کي گيرون کي سلطان جهان بيازي
برطانيا ته نه بلکي د نورو او راپاي ميلکونو تر خنك فلسطین.
ترکيي او مصر د ليدو لبارة هم پيلان جوريي. د هغه دويم زوی
عبيدالله د زره په ناروغي اخته و. او دی غونسلت که په اروبا کي بی
علاج ممكنه وي. نو کبدياي تشي کي چوپشي هغه نصرالله په
بهوپال کي د خيل خاي ناستی په توجه پر بيمود. عبيدالله د هغه
مبهمن. حمیدالله او وره مبهمنه کي د بیلس کلونو و. په دی سفر کي
له سلطان جهان سره مله و.
نواب سلطان جهان د خیلی لمسی عابده سلطان سره
لومری مسلمانه پیلولیه عابده سلطان
په مینی کی دوی یه بیرونی کی سیاره شول او یه سویز کانال کی یه عدن کی ایسار شول. دلته د بیلیم پاچا او ملکه هم ورسه مله شول دوی اتالیکی او بیا د فرانسی مارسیلز (مارسی) ته ورسپدل د اروپا خیربالان په بندر کی راتول وو. چی غوشتل یبی د هنده د یوی ملکی په اره راپورونه و لنکی او عکسونه یبی واخلی. خو سلطان جهان له برهی بره گاه کم نه پورته کاوه. ارخ پولیس تول خلک له هدغه خایه لری کنل او دوی یبی اورگادی ته ورسول د فرانسی حکومت دا خصوصی گهایی دوی ته ور اخیستی و. دوی پاریس ته ورسپدل ددی سفر تیول حال پولوس کلیئی میمونی لیکلی دی یوخای دا لیکی کی چی دوی د هویل په غسل خانه کی دوی نلکی وي. یوه د تودو اویو بله د سرو اویو لپاره. یوه له لوبه ستونه د خلیال ویرو وه. د پاریس د میچیستیک هویل په بخلنگی کی یوه پرده و درول شویي وه او د سلطان جهان اشیپ چی کی دوی ته خلیال ویرویی. دوی هله پنخلس ورخی ایسیاو وو او میمونی لیکی کی چی په هویل چی د تولو لپاره دوی لس زره روپی ورکی. عیبی هاکی د علاج لپاره جرمنی ته و استول شو او سلطان جهان رودبار انگلستان channel نه په تبریک لندن ته ورسپدل. له دی خایه 18 مهله لری د رنه هیل نومی خای په پتیسن کوری یومی کور یبی په کوه او یوله. تر تاجیشی وراندی دوی یه لندن کی په وگرخبدل په میلمستیاوی کی یپه گوون وکی ای و اخی کی د مراسمو ورخ راندی شوی. نو دوی د بکینجهم مانی. سره جوخ یوه هویل ته راکیه شول هغی خیل دوی یه زامن او وزیران له خانه سره بوتلل. خو خیلی نکیندی یپک د رنه هیل هویل چی پرپیشودی.
سلطان جهان یکم

په مرامسو کی سلطان جهان په بورقه کی ولیه او عجبوبه یی لا دا چی خیل تول میدا الهه بی د بورقه له پاسه تومبلی وو د برمیتی وباین دی. چی هغه ورخپایه د بهپنال د بیکم په اره عجبوبه کیسی لیکلی دا چی هغه دی خای اوبينه یی چیبی او چیلی اویه بی له خانه سره راوی دی. دا چی هغه ژوندي چرگان خوری د اوی او خبر دا وه چی سلطان جهان د زمزم اویه له خانه سره راوی وی او دی د خوراک لیباره به ژوندنی چرگان حلابلبد او بیا په یخبدل هغه غیب چی دی د بازار غونته نه خویله د تاجیوشی له مرامسو وروسته سلطان جهان ژرمینی او ژینویه ته ولاپه او هلته خبره شوه چی په ترکی چی سخته ژزته راغلی ده. دی سمدنستی دری زره پونه شمیمی سلطان ته ورلیستول د ختیز پر لوری په خبل سفر جاری وساتلو او په اورگاچی د ویانا له لازی ترکی په ولاپه.

په استنبول چی د ترکی په سلطان وزیر راغب بیگ په دوی هرکلی ته ولاپ او دوی یی هوریتل چی مبشت کنل. هغه یدی نیمار بیکلی چوماتونه او میوزیمونه ولیلد.

د دولما باچی په شاهی مانی چی د سلطان لیدو ته ورلیه او د هغه میمرمن سلطانه یی ولیلدی. پاچا له سلطان جهان سره په فارسی خبری کولی او بیا په خبلی میمرمنی ته په ترکی ترجمه کولی کله چی سلطان له هغه خایه ولابره. نو سلطانی ورته وویل چی بورقه دی لری کره. هغه چی بورقه له لری کره نو سلطانی په معنیشکل کره خبری په انگریزی پیل شوی او د سلطانی لور له انگریزی ترکی ته زباری.

له ترکی په رواننه دو پر وخت سلطان هغه ته د ترکی په تر تولو لومی اعیزاز د ورکولو اعلان کوه. سلطان جهان له انگریزیانو نه اجازه
و غوستنله نو هغّوی ورته وویل: له بریتانا پرته بل خوک هغّی ته د اعزاس ورکوول حقّی نه لری. د ترکیب سلطان به دی خبره سخت په قهر شو. خو تر هغه پی لوى سوغات ورته ورادنی کر او دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه وبینته و چی دوی دوب په عقیدت سنبل کری. و سلطان جهان په دی عقیدو تتحفه دومره خوشاله و،
چی بو وزیر ته پی دا وریسارلو چی د بیوی شپی لیاره به پی په یم له خانه نه لری کوی. دا وبینته په بهویال کی دوب په عقیدت یوه مانی.
کی کبانودل شو او د میلادالنپی پر موقع به خلکوته بنودل کبده له ترکیب شخه سلطان جهان هنگری او وریسی د اتاليه شو بنارتو ته ویار او په فلوربنس کی و چی د نصراللهیک ورته راویسپدو چی په بهویال کی د طاعون وبا گوه شوی ده.
هغی خیل ناور سفرنه پهای ته ورسول او سمدستی د مصر د سکندریه له لاری په سمپری بیری کی بمبی ته روانه شوه. په مصر کی هغی جامه الزهر ته هم بینی دیبر پی پیسی ورکری.
په بهویال کی د طاعون پر وخت ورخی 15 کسان مره کبدل او شپر میاشتی وروسته چی سلطان جهان بیرته راواگرخبدنه نو دیبر خلک دی وبا خورلی و.و
به 1911 کی سلطان جهان د دیلی دربار ته ورغله چی د پنح م جورچ او د ملکی مبری د هند د سفر پر مهال جورپ شوی و. هم په یه کال د بیل هند د پنحو د تعليم د اصلاحاتو په اره یو کنفرانس جورپ شوی و چی سلطان جهان پی مشری کوله د هغی وینا (ترچر) د هغه وخت د یوه تاریخی سند ارزبنت لری هغی د تعليم او تحقیق لیاره د پرو پروزو سرپرستی وکری. په دوی کی د مولانا شپی نعماني له خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوند په باب د نومبالي.
سلطان جهان یپگم

کتاب سیرت النبی لیکل او چاپول هم شامل و د اکرپانو له خوا
هغه د علیکر پوهنتون لومری چانسلر و تاکل شوه له دی وروسته
خیله پوهنتون هم دا د دودو دور او لیباره پر دی خای و تاکلله د یوی
مسلمانی او پننتی پبخی لیباره دا پو دی پر لوی بیلاییتوب و
سلطان جهان د تعليم به ار یوه خواشینی وه پبخیلو یادهنتونو کی

لیکی

"زما لیباره دا پوه د عم او نارامی خیره ده جی زما د ملک بهویال
د شیپر لکه شیپته زره نه سوه او شیپته وگیو (۲۰۷) کی یو تن
هن داسی نشته جی د پوهنتون سبق پی و بیلی وی دا له دی حقیقت
سره سره چی زما د مور د حکومت په دوره کی هرهغه کس ته مالی
مرسته ورکول کبده چی له لومریو زده کرو ورسته پی تعليم جاری
سنبلو.

په خیله په نیمار کی د لومری زده کرو لیباره پنونخی شته خو
خلو پننت کسان به پیدا نه کری چی لسم پی و بیلی وی
په ۱۹۱۱ کی د بورب له سفره وروسته دی په هنده کی د نبنخو هری
لوپی گوننی کی گدنون کاوی. په دی وخت کی د هغی دریخ دا و چی د
بنبو لیباره د پرکی ضرورت نشته او دا چی د گریب او پی ولو بنبو
حالت به کولو لیباره کار پکار دی. په ۱۹۲۸ م کال کی هغه په خیله
له پرکی راووتله او خلوکه په لومری خل اویا کلنه سپین سری نواب
سلطان جهان ولیدله.

په ۱۹۱۲ کی میمونه سلطان او حمیدالله بنخی او مبره په نوگه
گی زوند پیل کی او د دولس کلو په عمر کی میمونه د بیوی ماسومی
مور شوه، چی عابده سلطان ونومول شوه وروسته دا ماسومیه د
سلطان جهان یکپمگ

به پیش‌الدیور و روستی وارثی په توجه دی گوهر تاج په نوم دی نوابی پی
واکه واکمه شوه.

د سلطان جهان مشتر زویه به زیاتره وخت په خیلی مخکو او بسار
پوخت و ده دنواپی شوق نه لرل. خو عبیدالله په پاگه د مور مخالفت
پیل کر او خیلی ور برونو (دنصرالله زامن) او کشر ورکر حمیدالله ته به
په قهره و سلطان جهان د خیل زویه د مخالفت ترشا د جلال اباد د
پیشنتو ناس لید. د عبیدالله او نصرالله مبرمنی خویندی پی او دوی
به خان دنر متمدن او له نورو اوچت گنیلو. دوی به د خیلی پور میمونه
سلeton په کرو ورو او د هغه په بزه اعتراض کولو. میمونی په تل له
پیشنورو خیل خیلون په بهوپال ته وربل. په دوی کی په پیرو خیله یاده
اغوستله چی گهی پرتوک او لوی چیندار کمیر.

جلال آلابادی مبرمنو به د دوی په چنده ملندی و هنی او دوی ته به پی
گهآگران پلتن د گنر اوغستونکی په ویله.

د هند په مسلمانانو کی یو دود دی چی کله په یو ماشوم د خلیرو کالو
خلور مياشتو او خلیرو ورخو شی. نو ده لیازره د "بسم اللہ" مراسم
ترسره کوی ماشوم ته بهکلی جامی اغوستکل کری او خیله خیلون
ورته راگوواری. بوا هغه خوک چی ماشوم ته د قرآن د لوستد نده
ورکی شوي وی. له ماشوم سره کبنی او د بسم اندل الرحمن الرحيم
په ویله سره دینی زده کی پیل شی. په دی موقع ماشوم ته په خویله
کی خواه په وروکول کری او نؤدی خیلون ورته تحفی او پسی هم
ورکی.

د بهوپال وروستی. ارشه عابدبه سلطان په خیل کتاب کی لیکی:
"په 1918م کال کی د جنوری پر لومی نبیته زما د بسم اندل مراسم
وشو."
سلطان جهان بیگم

عابده سلطان د خیلی نیا سلطان جهان په کور کی لوهه شوی وه او هم هغه ورته د قراه او د هغه لفظی ترجمه ورده کری وه. دا زده کری د مانشومی عابده لیباره سختی یی. جبخه هغه به سهار د ملای بانگ سره راه‌پا‌خیبده د لنامه و روسته به نیا ورته سبک بسودلو او یا غلطی به پی و کرکه او بیا سبی به پی بی ویلو نو سلطان جهان به پی سوکانو و هله د بهویال د واکمنی په توتک د سلطان جهان دربار به په انگر کی لکهدو. هله به سلطان جهان په يوه سپیس توشک. گدی یا دری په محکه کنیبیاستله. په يوه شمار نورو صندوقون کی به پی کاغذونه ابیبی و. ددی خواوشا به عربیبه کوونکی، منشیناه. او مبلمانه ناسنت او ویت و. عابده سلطان له اتو یالو نه و چی قرآن پی له لفظی ترجمه سره حفظ کری و.

سلطان جهان د خیلی لمسی په دی کامیابی یی تر خلوبرنتو ورخو پوری په بهویال کی د نشر جشن اعلان کر. خود واکمنی مشرانو نگینده و له دی هر خه خان لری و ساتیلو. په سرکاری مانی. کی به هر مانام نینی راتولبدی او سندری به بی ویلی. اخر سلطان جهان خیلی نگینده و ته د سبق و وکولو فیصله کرکه یاه ورخ پی دوی تول خیل کورته ورپلب او کله چی مبلمانه په انگر کی راغوندی شول. نو سلطان جهان د دوکلکی په درز رابایخبده په دوارو لاسونو کی پی دسملونه ویلو او له یوه مخی پی د پنیتو اتین پیل کری د واکمنی په دی کار سره د هغی تولو مبلمنو هم خان ورگید کریلو اوس نو د جلال آبادی میرمنو لهاره پی له دی بله هیغکه لاره نو و چی اتین و کری. سره له دی چی جلال آبادیان په خیلی هم پنیتوتاه و. دوی به پیبندور او سپدئ ونکو ته کهاری (ترخه) ویل دوی نه غونبتل چی واکمنه تری.
خیه شی، نو د لاسونو په وسلو په دی اتند کی ورگدی شوی د عابده سلطان لباره د هغه ترودو او خیل یلار په بلبلو بلبلو ورخو د نکریزو تالونه وروآستول په ۱۹۳۱ کی تریوه نسکلی تمیو لاندی د نهو وروکو جینکو په بدرگه مبلمنوته راغله چی په کی د عابدی دوی خویندی ساجده او رابعه هم شاملی وی سلطان جهان له تولو مبلمنو سره پر محکم ناسته وه د خیلی لمسی پر قابلیت پی پیو تقریر و کر تیلو د بالله اکبر نعره پورته کره او بیا عابدی سلطان په مصری لهجي د قرآن تلاوت پیل کی سلطان جهان په خیلی مانی کی د جینکو بهوونکی پراینتی و چی په کی ددی لمسی له نورو سره پیو خای د نوي زمانی زده کری پیل کری.
نهم خیبر کی
وروستی نواب
به‌والد ۵ هندوستان پشتانه
۱۹۱۴ کی د لومری نریوالي چکری له پیل سره سم د بریتانیا حکومت د هند له لوپی وچی نه د پوختیان برتي کول پنیر کول د هند له تولو راچه گاناو او نوابانو دا هیله کی په چی دوی به خالی پنیر وسایل انگریزیانو ته ورکوی د مسلمانو ریاستونو لپاره دا یو په سخت کار و خچه چی په دي جنگ کی د انگریزیانو مخالف جرمی له ترکیب سره اتحاد کی و بهپال د انگریزیانو پلوی نوایی گنیل کیبه خو سلطان جهان د ترکیب د حکومت به پلولی مجبوره وه، خچه د هغه د حج کولو پر مهال ترکی عسکرو د هغه توله کورنی، زهوری و هه بکه له ملاحیت کی مسلمانو محصولین د ترکیبی به چارو کی به ولی احساساتی تقریرونه او بحثونه کول به خیله به ترکیبی کی د عثمانی دورو د بیا رازونی کولو لپاره خلکو د هند پر مسلمانانو لویه تکیه کوله د هند مسلمانانو د مغول سلطنت له رنگهی او وروسته ترکیبی به سترگی نیولي وی او غونیت بی چی هله د مسلمانانو یو غبنلی اسلامی دولت جورشی، حمیدالله له خیلی ملکرو سره د ترکیبی خلافت د پاخن لپاره هلمی خلی کولی انگریزیانو پر دی وخت سلطان جهان ته مرموز پیغامونه ورلبرل جی به حمیدالله دی نظر ساتی، سلطان جهان د بهپالی عسکرو یوه په هغوي ته به دی شرط ورکو چی دوی به د ترکانو پر ضد نه جنگبری، هغی دری لکه او درویشت زره روي. هم انگریزیانو ته ورکی به ۱۹۱۵ کی جگری زور اخیستی و د هغی زوي عبیدالله د پوختی قومندنان په توگه عدن نه لر. خو په پر تاروغه شو او پرتی بی
راواستلو. حمیدالله له سبق و روسیعه په بهویال کی د خیلی مور د
مشر وزیر دنده بر غناره و اخیسته هغه د علیکرپ چن خیل ملکری
راووگوئنت او په بهویال کی چا په پی بیلول چکوموئی کارونو بیخت
کر ول کی د کار د بهویال خلک هم ناراضه و و. خکه دوی د بهویال په
کلتور نه و خبر.
یه بهویال کی اوس هر چا له انگرپزانو خخه د خیلواکی. اخیستلو
خبره کوله. ۱۹۲۴ کی د سلطان جهان زوی جنرال عیبادالله د
سرطان په ناروگی. مشر د هغه مشر زوی نصرالله د شکری په
ناروگی. اخته و او د خیل ورور له مرینی خو میاشتی و وروسته دی هم
مر. شو. د نوایی. لیباره د حمیدالله چانس برابر و و هرها خوا د نصرالله
زوی حبیب الله هم د خیلی نیا د ناستی په توکه او د جلال
آبادیانویه ملاتر د بهویال نوایی غوئنته.
سلطن جهان په دی وخت کی د خیل زوی حمیدالله لیباره په خیل
په خیلو خیلواکو له مخالفت سره مخامخ شوه. د نصرالله له مرینی لس
ورخی و وروسته خیی د انگرپزانو چا. خارجه وزیر او استازی ته
لیکوئنت او استول او د اسلامی قانون له مخی بی په حمیدالله د خای
نامستی د حق خبره وکره. بلخوا حبیب الله هم له انگرپزانو سره رابطه
پیشنه کی چا. انگرپز استازی د سلطان جهان دعاو په قانونی اساس
رد کره. نو هغه دومره په نت شوه چی سملاسه بی په انگلستان ته د
سفر نیت چوک.
په ۱۹۲۵ کی هغه یو واری بیا انگلستان ته ورسیده. دلته هغه د
بریتانوی حکومت له مهمو وزیرانو او پارلمانی غرو سره لیده کاته
په کر کی د حمیدالله په خیلی هم د خیل حق لیباره هلی خلی کولی.
میمونه سلطان هر خای له خیلی خواینی سره مله و او کوم خای چی.
به سلطان جهان چپ خیلی ماتی گوده انگریزی خیل مطلب نشو بی‌مانولی نو میمونی به ورسه مرسه چه بوده. سلطان جهان د هغه مبارکی می‌محمده ورشه وروسته دا شهزادگی د انگلستان ملکه شوه یا چپا چپا خیلی خیلی عریضه واوروله چپا چپا به خواب چپ وویل چپ دی هیچ واک نه لری او هر خه چپ هرنه په چپا کبیری هغه د براتنی حکومت کوی سلطان جهان لدی نه ود خبره چپ د براتنیا د پارلمان خیلی نه چپه نه چپ د انگریز حکومت له استارایو بوینتنی کولی چپ دوی په کوم قانون د حیبب الله ملیانی کوی هغهی د حکومت هغهی د حکومت هغهی د ای ته مشوره ورکی په چپ د سلطان جهان په مخالفت ولری وو چپ دگدر (د ازادری جگره) پر مهال د بهویال د شاهی کورنی رو ل مطالعه کوی د انگریز نو تر منخ قانونی لیکونه تلله راتلله او اخیر په ۱۹۲۲ کی د حمید الله حقوی ونل شو سلطان جهان د زره په مرض اخته و د په لندن کی پی اعلان وکری چپ د خیلی نوی حمید الله خان په حقوی کی له نویبی لاس اخلي انگریز نو په خیلی لیک کی ویلی وو چپ له حمید الله وروسته به د نصرالله او عیوب الله زانمو نویبی وروکول کبیری خکه حمید الله دری لونه له لره. خو سلطان جهان دا خبره نه منله په دی دیلچ جی په دی فیصله به د حمید الله چنود په خطر کی وی دی به د گذی لپاره د خیلو وربرونه له خوا ووزل شی انگریز نو دا دیلی ومانه. خو بوینتنی پی وکره چپ که د حمید الله لور عابده سلطان د هغه وارته شوه او وروسته د حمید الله زوی وربریده بی نه خه کبیری؟ خکه حمید الله د دپرشه او میمونه سلطان په دی وقت کی د پنخه وشیشو کلونو و ه
سلطان جهان د خیلی لمسی د وراثت لیثار بر دی اساس جنگی‌های جی 
د بهویال په ۱۰۷ کلین تاریخ کی خلولو برخو دبیر اری بلیتوب 
حکومت کی دی. نو عابده سلطان به هم ددی وری چی د بهویال 
واکمی شی. دوه کاله وروسته د انگریزان او د حمیدالله ترمنخ په يوه 
تروین کی عابده سلطان د هغه خای ناستی اعلان هغه ته د گوهر 
تاج خطاب ورکیل شو.

د نواب حمیدالله دور په بهویال کی په لوزی بدلونونه راوستل دا 
بدلون په مراسمو او انتظام دیارو کی لبدل کبده. کاپینه د دیو 
وزیرانو پرخای اوس په شلو وزیرانو یکه ود سلطان جهان په یپ دی 
خیه کبده او زوی ته په یپ ویل چی ویل دومره پیسی لگوی 
خدمنگارانو ته سپینه دربشی (بونیفارم) ورواغوستل شو شاهی 
شنان شوکت پیدا شو د مالیی مستحاجی نظام معرفي شو.

سلطان جهان نور هیغه نشو کولای هغه وس هم د بنخو لکو روپیو 
منخکی او جاگیز لرلو او فیصله یپ وکره چی پر خیلی مینکه به د 
عباده سلطان لیثار په بینکمی مانی. جیوری دا مانی نورالصلاح 
نومبری او اوس یو هوتیل دی. 
سلطان جهان د ۷۲ کلونو په عمر کی د گردی پیا پنبطه ورگو د 
عملیاتو وروسته په حق ورسبده.

په ۱۹۳۲ کی دهند نوابی ریاستونو او نورو راجه گانو خیلی پیو 
اتحادیه جیوره کوچی وو نواب حمیدالله دی واری دی اتحادیه 
مشر تاکل شوی و په دی کلونو کی د هند د خیلواکی خبرو زور 
نبیولی او او خبره بقینی وو چی انگریزان به له هندو وخی او هند ب 
و بشل کوچی د کانگریس گوند خیل استناسي راجه گانو ته ورو واستول 
چی له هند سره د بی‌خیای کبده (الحاق) سندر لاسنیک کوچی او په
رسمی توگه‌ی له‌هند سره یو خای شی چه دی وخت کی مسلمانو ریاستونو، حیدرآباد، جوناگری او بهویال له دی نئیصلا نه دیوه و کره نواب حمیدالله نه غونئلی چی دی بهویال خبلواکی د ده له ناسه هند وسپارل شی. ده غونئلی چی دا کار دی هغه لور عابده سلطان کری او دا یی بهر خاوه ددی کار لیاره تیاره کری ود. عابده سلطان په خیل کتاب کی لیکی:
"په دولسم اکست ۱۹۴۷ چی زما پلار په دیلی کی له جناب، ماونت بیتین، او دی کانگرس له مشرمانو سره تر خبرو اتیرو وروده په الوتکه کی بهویال ته روا ورسبلد. په زرگونه و گری دده هرکلی ته ولار وو. دوی ناری و هله چی پاکستان ته مه‌هه.
حمیدالله هم هلته په خیلله وینا کی خلکه ته داچ او کری چی دوی به نه مایوسسه کبیری.
له انگریزیانو د خبلواکی. د ترلاسه کولو په هلتو خلو کی دی خو واری د کانگرس، مسلم لیگ او د انگریزیانو تر منخ په جرگو او مراکو بوخت و. او دوی تولو په دی اعتماد لرلو. ده مهاتما گاندی چی دی قانع کری و چی د مسلم لیگ او محمد علي جناب وجوش دی ومنی او دا چی د هند مسلمانان خان له پیژندگلی او خبله خاره غوامری خو بهویال پولی له هری خوا د هندوانه له اکثریتی سیمو سره نبیتاً دی او دلته په‌ری او سپدیونکی هم هندوانه دی دهند او پاکستان ویش هم په دی اساس کبدی چی د پرکی هندوانه سیدمی به له هند سره او پرکی مسلمانو سیدمی به له پاکستان سره شامل‌پری حمیدالله چی دی پوهیدو چی د پاکستان له جوریبدو وروده به بهویال خان ته پاتی وی.
فورستی نواب

په ۱۹۴۷ م کال کی حمیدالله په کرچی. کی بو لوا کور خان له په بیمه و اخیست او "بهوپال هاوس" نووم بی ورله ورکی. په دی یو استوگنی انتظام هم وشو او د جناح له خوا هغه ته داسی په‌بامونه استوک کبه چی که دی راغی. نو کبادای شي د هغه خای ناستی به ویتاکل شي او یا به هم د ختیز پاکستان چی اوسن بی‌بسته دبیش دی د هغه و ای مقرر شی. خو په ۱۹۴۸ م کال کی د چناف له مهینی وروسته د پاکستان سیاسی فضا بدله شوه. اخوا دهند حکومت هم زور لکولی و چی نواب حمیدالله په بهوپال کی پاتی شي. اخر په ۱۹۴۹ م کال کی دا خیلو‌آکه ریاست لکه د نورو سلگونون ریاستونو غوندی دهند برخه او گرخبده.

په ۱۹۴۲ م کی د می په دولسمه نبتیه د کرچی په یان نومی ورخیانه کی بو وروکی خیبر چابه شو چی "بهوپال د پختونی ریاست وارنه شهرا د گی عابده سلطان د شنپی ده سهار د ۸۹ کلونو په عمر کی وفات شوه. دا د پاکستان د پختونی پیپولمیات شهریار خان مور وه او په ۱۹۴۲ م کال کی لومنی مسلمانه پیلوتو نبخه وه نومرهی د هاکی، پولو او د پنیس لوپرایی او دهند د

بنخد سکواش اتله پاتی شوه وه.

" عابده سلطان د بهوپال د نواب خای ناستی حمیدالله خان او د میمونه سلطان مشر له لور وه. چی په ۱۳ کی په شاهی مانی کی وزیربدی او سمدلاسه د نواب سلطان جهان بی‌بگم بی‌بی کی ولولته تر خو چی هغه دوئندی وده عابده سلطان پانه هو او روزنی بی کوله. عابده په وروکی عمر کی له خیلی نیا د قرنآ لوست له اردو ترجمی سره زده کول پیل کیر او په غلطي کولو به د خیلی نیا له خوا وهل کبئله.

بهوپال د هندوستان پستانه
عابده سلطان پیشیل کتاب کی لیکی: "داس سیرلی او نینه ویشتل
زمره تولو مانشونادو لیاپار یو لازمی کار و. راته ویل کبدل به چی هر
یو پینتون بايد نینه ویشتنکی وی.
"عابدی یه خلیلده بهویال د واکنی سلطان جهان له خوا پیر نینه
ییام کبده هغه هکه چی دا د خلیل پیلار نواب حمیدالله خان خاک
نیوونکی وه. د یولس کلونو په عمر کی هغه د قرآن لوست پایای نه
ورسواه. نو د هغه د نشتر جشن ولماشلو شو. په بول بهویال کی هغه
مهاال دیدی د لمانشلو ذکتر ترپری موډی د شخكو به خوله کی و. په
1947 م کال کی چی کله ددی بلار حمیدالله خان په لندن گی په
رسمی توگه نواب اعلان کیل شو. نو عابده هغه وخت له خلیلی مصور او
خویند و سره یو خا وه او بهویالته ببرته په راتکی چی اورگادی بهار
ته رانتلی شو نو دا په ستر کینبندل شویه. د عابدی لیپار دا یو عجبیه
حالت. د هغه خلیل تول ماشومتون په لویو او مندی کی تبر کری و.
یوی عادی مبرمنی غوندنی ژوندن کول هغه ته گران و. خویو میاشتی
وروسته دا د کوراپی د نواب سرور اعلی خان ته په نکاج کیل شو.
هغه د اورکیزو له هیاروژ خیمل خنة و. راتلونکی پنخه کاله هغه خیل
رسمی تعلیم او زده کری پوره کری او کله چی د 17 کالاو شوو نو د
بلار له کوره رخصت شوه او په کوراپی کی پی ژوندن پیل کی.
د سرورعلی خان او عابدی خوی خصلت او ژوندن له یوه بهله سرده پیبر
په توپیر کی و. عابدی د اس خغاسته. بایسکل، پولو، لوپی او
بنکار خویندلو او د هغه د خاوند شترنچ او تاش لویه خونبی و. دی د
سیاره طبیعت خاوند و او په کور کی د اوسبید او مطالعه شوینک او
و اوه وخت به پی بدنی لوبی په خویندلو. نتیجه دآ شوه چی د دوی
تر منه شخی کبیدی عابدی په خو میاشتی ورسه تجه کری چی او
پرتره د پلار کور ته راغله هقی په خیل کتاب کی د خیل واده کری
ژوئن د ناکامی چې پر خیلی غاری اخیستی ده.

یو کال وروسته دا د یوه ماسو پور شوې چی شهریار خان ونومبیدو
بابا عابدی په خیلی سرور علی خان ته اجازه ورکه چی بل واده دی
وکی چی خیلی یو تر مرسه له هقی طلاق وایه خیست او نه یې بر
واده وکی. عاپه د خیلی پلار له خوا د بهپالی مشره وزیره ویتاك شوې او په ۱۹۳۷ م کال کی له خیلی دې کلی ماسوې شوې. مور پلار او
خواندو سره یوه خان د انگلستان د پاپا جیالور جورج د تاجیوشې
مراسم کی د گُیوون لیباره ولره.

عابدی سلطان له خیلی پلار سره د مشرو وزیره په توکه سرکاری
کارونه سره رسول او د خیلی زوی شهریار خان د تریپی او تعليم سره
سره یې د اوپکی جولو. بنکار او لوهو کی خیان له مصرفیت
موندلی. په ۱۹۴۲ م کال کی د هند او پاکستان د ویش معامله په
خیلی خاویو کی د خونیو جگړو او بلواو او سوب گرخبدیلو وې.

په دی حالاتو کی عابدی خیلی زوی انگلستان ته بوتلو او هلته پیه
په بنونوختی کی داخل کی. په دی کال د هقی پلار د افتات بیکم نومی
نجلی سره دویم واده وکی. چی له عابدی په بنونوختی کی و اه
میمونه سلطان او د عابدی نوره خویندو دا خبره په صبر سره وزغمه
تر یوه حده عابدی سلطان هم دې واده دمخاله نه ده خو حمید الله دوی
تولو ته امر کره و چی افتات بیکم ته به هره ورځ سلام کولو ته
حاضری پی د عابدی لیباره دا خبره د منلو ورنه و. دا هسپ چې پرره
سرتیمه او سرکش بهنځه و او پلار ورته پرگرمن. په دی خبره د
هقی زره خنی ماته شو او له بهپاله مايوسه شوې. دلته ورته زوند
عیبط بنکاره شو.
نواب حمیدالله خان

بهوانال ۵ هندوستان پشتانه
به ۱۹۶۹ کال کی د هفگی پلاز د خیل علاج لیباره به انگلستان کی و عابدی خیل کالی پشتری راْتیل که او تر طول نزدی خدمتگاری به ور وسپارال او دا یی بمبی، ته ورواستولی خو ورخی ورسته دا په خیل‌ه هم بمبی، ته ور ورسیده هلتی یی د سکواش یه اتولیو کی برخه واخیسته او بیا به پیا کی کمبناسته او د هند خاوره بی پریسیو. دی یی خیلی مانی‌ی کی نوکران، موتی‌ی. اسونه او د کور هرخه همدغی پریسیال او تر دیپر ورخو خوک خبره وو چی دا به بیا نه راخی خو ورخی ورسته یی په انگلستان کی یو جیپ واخیسته او د سرکه له لاری اروپا، ترکیکی او له ایران به پاکستان ته ولده. هغه مهال د دی زوی شهیریارخان به کمریج پوهنتون کی سبق ویلیو د کریچی، یی ملیی سیمی‌ی کی هفگی خان له مخکه واخیسته او خیل کور پی بری جور کی، یی تر دیبر مودی پوری نامکمله پاتی و او پرپندا به کی نه و هغی خیل کالی خرخول او شهریار ته یی د سبق لیباره پیسی ور استولی. هغه د هغه د تعلیم لیباره لا پخوا د بهویال سرکاری وظیفه بندنه شوی یه. د هغی په وتل سره نواب حمید الله خان ورسه بیل اریکی شولی وو د هغی د مخکو گیته هم وربندي بندنه شوی او د نورالصباح مانی‌ی سرکاری شوهو عابدی سلطان اتنه کاله د پر خواری ژوند تبر کر خو له پلازه بی چبری هم پیسی ونیه ونکشتلی. یو واری د دی په کوری غلا هم وشوه او بیو خه کالی پتري کی ورسه وو هغه هم تری ولایل دا په خیل کتاب کی لیکی: "یوایز زما رنستینی ملگری زما کور ته راتل هغه زما کور هله کراچی، بی‌بیه د نیم ساعت لاره وه. زما په کور کی د خدمت لیباره کله
ناکلی بنگالیان راتلله دوی تاوته زیونه او خوشاله روح لرلو کله به دهن مهاجر راتلله چی دیر با ادهه او دیر پی اعتباره وو. کله به پینساانه راتلله چی دیر مودنه نه خو پیشین وو او پنجبیانه به کار دیر کولو خو پیشین نه وو

پیه 1970 که عابده سلطان د خیلی خور ساجده سلطان د لیدو لیباره دیلیته ورغله. ساجده د پیتودی به پینستن نواب منصورعلی خان واده و. په دی وخت دهی مور میمونه سلطان ورته تیلیفون وکپ چی پلار پی سخت ناروغه دی. دا له خیلی خور سره یو خای په الوتکه کی بهوبالله ته ورسده.

عابده سلطان لیکی:
"مور د خیلی پلار د شخصی ساتونکی له خوا په پورو و درول شو او راته پی وویل چی هبیخوک اجازه نه لري له دی خایه و پاندی ولار. شی مور دجده خویندی سختی خواشینه بیه لیبارو. بیا بیه بیه باغ کی کینویستو زمور مور له داکترانو سره جنجال کاوه. دوی دیر مودنه وو او وائل پی: "چی په مناسب وخت به اجازه ورکی. چی نواب صبب ووینی" که خه هم بهوبالله په 1969 کی له هند سره یو خای شوی و خو تر 1970 پوری خیمه نوابانو خیلی رسمی حیثت هم هغسی ساتلی و. دوی شه خاص امتیازات نه لرلو او تش په نوم پاتی. وو. زیاتره بی په د خیلی محکو او باغونو په آمدن زوند تبراوه. پی په لره ورخ عادی دو دهی خور ته اجازه ورکی د دیر ویک د خیلی پلار نواب حمیدالله خان ووینی. عادی دی دولس کاله خیل پلار وو و لیدلی او په وروستی دل خیلی پلار ورته په یو سخت لیک کی خبرتیا ورکی و چی دا د بهوبالله په محکو او جايدا کی هبیخ برهخ نه لری.
د هغه د جنایی د مراسمو لیاره عابدی هلی خلیکری او گونستل
یی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی
او د بهوپال د بیوهشتی توپو سلامی ورته وکری. دی ته اطلاع ورکر
شو بهوپال کی توپی نشتی. دلته پیا د عابدی سرتهمکی
کار وکر. هغه فیصله وکری چی مقصد د بارودو د په نه دی.
په خه
سترو ۲۱ د بارودو گولی تیاری کری او د جنایی پر وخت پی او
په وار خلاصولی. د نواب حمید الله میری پی د بهوپال په شاهی جنایی

پبرغ کی خاروتو وسرارلو.

د عابدی کورنی اوکری او پر هغه فشار راورچی دا دی پاتی شی او د
پیار میراث دی سیمبال کری. د هغه میری افتتاب ببگم هم ورته په
تینگار وویل خو عابدی اوکری پی بهوپال کی خان پرید احساساوی په
۱۹۸۰ م کال کی دا یو واری پیا د خیلی ناروغي مور میمونه سلطان
لیدو له پاکستانه وکری له ولری په نه پی بمبی کی ورته وویل
شو چی
اوکری دا دی پولیس تاهه کی خیل نوم لیکی. خکه چی دا د پاکستان
اوسبندونکی ده. دی هلمه د اورگادی د دریپېی درچی تیکه واخست
او خلورویشت سعیته پی د نورو دا کلکو به شان سفر وکر او چی گی
کی نیمه وبنیمه. نیمه ویده دا کلکی بهوپال ورسرده. دی خان دومره
په بدخال احساساوی چی خیل پیتی پی پر سر کهپنوده او د تیکمی
موندلو په نه لهیکه کی شوهو. دی فکر کنوا چی خوک به پی ونې پیژنی او نه
پی گونستل چی خوک پی وپیژنی. په دی وقت کی پی پولیس واله
کله چی دی ورته خان وروپژندلو نو نور خلک تری هم رابیول شود
او ار دی یو یو یا‌نگه (گادی‌کی) کی یی تر چیل منقل ورسوله.
هلته الی شاهی مانی کی عاببدی خیله مور او مرکر خور رابعه
سلطان پر ناسورد لهبد هره په زرهد او. باخونه یی شار او د
لوبو میدان له ونیاو او وشی بوتو دک وک کله به یو چا سر ورته
بنکاره کرو خیشین پخوئنه خدمتگاران لا پاتی او. میمونه سلطان
پی بفر شاهی خویونه لرل او لکه د یوی بیرنکا کی منفی هره په
خاموش زغمل. خو د زوند د روسی شپی بی په یویزاپتوب تبري
شوی د بهپیان د نوبی د روسی. وارثی عاببدی سلطان چی کله
پاکستان ته کیووه وکره. نو یه لومریو خو کلونو کی یی خان له نویبو
حالاتو سره برایبولو.

په ۱۹۵۸ م کال کی دا په پرایبول او روسیه په چهلی هیواد کی
سفیره شوی. ددی د کورنی په درنواو د پاکستان هر حکومت ورته
ارزبیت ورکولو. د ۱۹۵۹ م افسصره کی هفیپ د واکسن جنرال ایوب
خان پر ضد مسلم لیگ له خوا په هغو انتخاباتو کی کمپاین
وچلونو چی مشتره بی په موسالی علی جنای خور فاطمه جناح و یه
عملی سیاست کی دا دیه لومری خل فعاله شوی. خو د دوی گوند رایبی
ونه گتهپی او ورسی د دی سیاستی زوند هم پایه ته ورسیپ کله چی ددی
زوی شهریارخان د خارجه وزارت لخوا مسلکی دیپلماتات تاکل شو
او واده بی وکی نو عاببدی پتونیزو کارونو ته لاس وچلونو. یه خیل
کور کی پچ د ملیر د غربی او پچ وزلو ماهومانو لیباره د زده کری اسانتیاوی برابری کری او تر مرگه په لیک لوست بوخته و ه

***
لسم خیرکی
د بهویال اوسنی پشتانه

بهویال د هندوستان پشتانه
به‌هوپال کی هغه پیش‌نیانه چی د دوست محمد خان چه وخت کی ورغیلی وو. د استوگنی خاپونه پی نه لر زیاتره پی که مبنیستی خبل وو او لکه چې د پیننتو دود دی په پردیس کی هر وخت چې بیوه یې له خان له خای. جورکی نو نورخیلون هم ورسپی چی د بهوپال د ویالو او تالابونو په غاره بیو بیوکی کبری چې مبیزتو ته ورته وای او دی ته "بروو" او "پی" دی لومرینو پیننتو چې کله خان له جوگنکری او کولی جورولی نو د "بروو" بیو تی بی پی پی کول او په چتونو بی پیغوری. له همدې کب값ه ورته د هندوستان خلکو "برووکم" یا (بروو پرپکونکی) ویل په شلمه په چې کی هم دی پیننتو اوادونو د کرکت او هاکی لوبو کی نوم وگاته او په په کی منصورعلی خان چې د پیتودی نوای او د هند د کرکت نامتیلو لوغاري او او بل د هاکی اتل اسلام شیخ خان و کله چې دوست محمد خان په بهوپال کی خای پر ځای شو. نو له تبرای پی خلی خیلونو راولبل د د هر هروپی چپه شیرمحمد، الف محمد. شاه محمد. میر احمد او عاقل نومبده د عاقل نه علاو او نور تول په بیلا پنل جگر کی ورئل چې له دی وروسته په لومری چویه کی نژدی پنخوس نه راغلل کی زیاتره مبیری خیل وو ورصی مبنیستی خبل او فیروز خیل پیرونه ورغیل له بهوپاله لره د کوروا په نوای دلپرخان جویه کری و. چې فیروز خیل اورکزی وو. دی په 1270 کی په کندهار کی زیبپیدلی او او له دوست محمد سره بیو خای په پرامار چې نه ملگربو جنگیده.

1767 کی مغول پاچا فرخ مسرور له د بهوپال سره نژدی 30 پرگنی ورکی. تری دی وراندی دلپرخان دلته 1317 کی پوه د ختو کلا جوره کې و او د‌سمه په 378 مربع کیلومتره غزیلی ده او په
دی بهویال اوستین ییستانه

۱۹۰۱ کی هلتی دیارلس نیم زره خلک مبیشت وو دلبرخان په
کی د جی پور د راچه تر قوماندی لاندی د کویته په جنگ کی برمه
و اخیسته او هم په دی کال له حید راباد سره و جنگبیده خو دوه کاله
وروسته دوست محمد خان دی له خیلی زامبو سره یو خای ییو
موبلسیا ته براسیه ته وربللو او له خیلی زوی سره یو خای ییو
ووژلو دا معلومه نه دی جی له دوست محمد خان سره ییو خه وخت او
جنگه مخالف پیدا شو

دلبرخان د مغول پاچا محمد شاه له خوا شاهی نشان او د
امیرالدولا لقب اخیستی و او د پنگو زرو عسکرو منصب دار و دده
مبنم شاه دری بی بی دیوه بل سردار انس‌الله خان خور و ودده زوی
عزت خان د پلار پر چاکیر و ارث شو او خه وخت جی دوست محمد له
مرهیه وو سره په جنگ اخته و. نو دی د پنتو د دیبمی. له کبله د
خیل دیبمی له دیبمی يعني مرهیو سره لاسونه پو کرل. په ۱۹۷۱ کال
چی احمدشاه ابادلي پر هندوستان حمله و کره او د پنی په میدان
کی د مرهیه وو او افغان پو خونه پو بل ته مخامخ شول. نو عزت خان
د مرهیه وو په صف کی ویلار و. هم په دی جنگ کی د ده خیل ماما د
احمدشاه ابادلي په پوک کی جنگبیده په سختی جکی کی عزت خان
تبی شو او هم دغه ماما و پزباند او د درملنی لیبار پی له میدانه
خیلی خمی ته پور کی. کله چی بی بی پی به مورشول. نو د احمدشاه
ابدلي خدمته ته پی حاضر کی. ده ورته د لقب او د چاکیر له علاو د
یوی لویی جنگی یلگی قوماندی و سیبارلی دی کورلوایی ته د یوه
معرز و مپنی په توگه ببرته ویلار خو له موده وروسته مر چو
مرهیه وو دده غداچی هبته نه کرر د خه موده وروسته د عزت خان
زوی نواب حرمت خان د پلارخای ناستی شو. نو پر زر د مرهیه وو
د کورواپی نواب سرور خان

بهبوال د هندوستان پشتانه
پہ بهوپال کی د وروستی نواب مانی حمید منزل
میمونہ سلطان د خپلو لونو سره
د بونیر طالع زرخان

مفتی عبدالرزاق په منځ کی

بهونال ۶ هندوستان پښانه
موتی مسجد

په ووکنگ کي د بریتانیا لومری جومات
د باولیه کلی ایوب احمد

شهریار خان

بهبوال د هندوستان پشتانه
د بھوپال خیتی پیشتنے د استاد عبدالخلق رشید سره چی پھ منخ چوکی کی ناسن دی

لیکوالے پھ اسلام نگر کی
لاس ته ورغی او د بلار په بدل کي يي ونينولو او تر دري كاله د هغوي
بندي و په بندي خانه کي شکنجه شو او پره بهد وضعه وسره وسومه.
مرهیت غوبنیتل چي دده خزانه او پرگنی تری واخلی. اخبر دی مجبوره
شو او يو شمير کلي يي مرهیت وو ته وسپاره له دي علاآوه ده دري
لكه روپه. د خوشی کبدو په بدل کي ورته ومثلی. له بندله له
خلاص دو سره سم هجه د نویبو ملگریبو يه لته کي شو او انگرپانو ته
یپ مخ او رولو. ده داسی فکر کاوه چي انگرپزان به د مرهیته وو له
ماتی وروسته هجه کلي بفرت ورته ور کي خو هغوي دغه مخکی په
خلیل وای کي وساتلی د حرمته خان دوه زامن مظفرخان او نجف خان
یبو یه بل پيسب نوابان شول خو د دوارو له میپي وروسته دوی نارینه
او لوانه نه لرل چي نواب شي. په دي وخت کي د بسوده نواب به دی
گید دعوا وکي خو اختر در دعوا د نجف خان لمسی منورعی خان
وکته د منور مور د نجف خان لور ود. د منورخان هم زامن نه وو او
دفسي دده له میپي وروسته نوابي دده وورر يعقوب عملي خان ته
ورکل شوه.

یعقوب عملي خان له خیلی کوندي وربنداري عمرالنساء سره واده
وکي ده يو زوي او يوه لور لرل. دی هم د درغو کالو په عمر عمرو شو. نو
دده ماهوم زوي سرورعلي خان د خلورو کالو په عمر کي نواب اعلان
شو. انگرپازبو د هغه د سرپرست په توهگ يوه شورا وباکله چي مشره
بيپ د سرورعلي خان مور عمرالنساء وه دا د "سرکاراما" په نامه
پژندل کبده او د بهوپال د نوابي سلطان جهان ملگری ونو د هغی
خبره به يي دبره منله. هغی د واکمني په توهگ په کوروايي کي د غربو
خلكو لياره اداري جوپی کي. يوه کليوال بانک به کرونگرو ته د
تخم د وبشلو او بي له سوده پورونه ورکول چي مخکی وکري. د
سلطان جهان په وینا نواب سرورعلی خان او دده خویندنی د نوی زمانی تعلیم او زده کرو لیباره نیوونخی او کالجونو ته و استول شول په خلیه سرورخان د اندور په دالی کالج او بیا د اجسیر په مايو کالج کی د زده کرو لیباره ولپل شو په ۱۹۲۱ کی سرورخان د لندن په سیندی هرست کی پوختی زده کرو لیباره ولاره او په ۱۹۳۲ کی نواب شو.

په ۱۹۲۲ کی ده بهویبال له شهرزادگی عابده سلطان سره واده وکی د نکاح نامی یو شرط دا او چی د سرورخان مشتری زوی به دبهویبال نواب وی په ۱۹۲۴ کی د ده زوی شهریارخان وزیرپد خو دا خرگنده و هیچ عابده سلطان او نواب سرورعلی خان په خای زوند نشو کولای. دوی بیل شول او خه موده وروسته سرورخان دویم او بیا دربیم واده وکی له دریمی بنخی دد زوی ظفرعلی خان دده له مینی وروسته نواب شو. نواب سرورعلی خان د هندوی او له تیبی طبقی سره ییبره خواخوری او زره سوی لاره اوپه خیل حکومت کی یی دوی ته ییبره ونیه ورکری و هی دکورا وی په ولسی، جرگه کی یی ددی طبقی ییبر خلک راوستن دده د زور ودیوه او جهانز پر ضد هم‌ددری هنی خلی وکی. دی په ۱۹۸۲ کی میشو کله چی عابده سلطان له سرورعلی خانه بیله شوه. نو هغه ته یی وویل چی بیل واده دی وکری نواب سرور د "وای" د نواب له لور عایشیه سره واده وکری دوی دری اولادونه لرل چی قیصر زمان. ظفرعلی خان او منورعلی خان نومبیدل قیصرزمان اوس په بهویبال کی یو شخصی بسروونخی پرانیستی دی او لور یی په شهریارخان یه دویم زوی علی واده ده او په لاهور کی زوند تبروی
د لیل‌رخان یوبل زوی محمد احسن الله خان د بسوده نویمی خای
نواب ویاکل شو. د نواب خرمت خان یوبل زوی نجف خان هم د خیل
ورور له میرینی وروسته نواب شو. خو ده صوفی طبیعت درلدود او د
قادیر به طریقی منونکی و زیبات وحشت به پی په عبادت کی تبرولو.
دده مبیرمن لایلی بیگم د محمد گی د نواب احمد قلی خان لور وه.
د نجف دری زامن په ماسومتون کی مره شول او چی دی مرش وو. نو
دده خور کرامت الزمانی بیگم نوابه شوه او د بسوده دا دواره نوابی.
یعنی کورواپی او بسوده یو خای شول د میمونه سلطان دویمه خور
ساحجه سلطان د بیتودی په نواب افتخارعلی خان واده شوه چی د
پیتننی یووه بله نوابی وه. دی د هنده د کرکت لوغواری و د ساحجه
سلطان زوی منصورعلی خان هم د پالار په شان د کرکت لوغو کره
او یووه وخت کی د هنده ستروی و ده د هنده فلمونو له بنگالی.
اداکاری شرموپلا تپکور سره واده وکی. د منصورعلی خان د
اولادونه دی چی دوه پی اوس د هنده د بلالي ووی په فلمونو کی د سیف
علی خان او سوها علی خان په نامه پیژندل کپری.
دده یووه لور چی سباعلی خان نومیری اوس په بهویال کی د هفو
لیسگونو زیارتونو او جوماتونو منمولی یاکل شوی ده چی په تبرو
دریو سوو کلونو کی پیتننی جورکری وو. د "اوتقای شاهی" په نوم
اداره په بهویال کی تول مدهبی خابونه اداره کوی. له دی علاوه
سکندر بیگم چی په مکه کی د حاجیانلو لهاره کوم رباطونه ووبی
او سبدو خابونه جورکری وو ده هغی مسولیت هم په غاره لری د
دی خبری خه مخالفتهم کپری. خاکه چی د ساحجه سلطان کورنی. له
بهویاله ونلی گنیل کپری او خینی خلنک په دی باور دی چی اوسن د
نوابانو او دراده گنوندو ختم شوی دی. لکه چی د بهویال نوري
خانگی یه کورنی. د حکومت له خوا اداره کردن، ای که د چې د ناوی د نوی

یوه د عیله مات خواب راک او هغه دا چې "خه چې یه هندوستان کې

پاتی دی هغه یو مایوری اره نه لري. زما مور پې له هغه پې د پلار په

میراب چې دغه کې یو ورته هغه تر لاسه نشوئه دم خیل په به ژوند

لږم.

د اورکزو یوه بله کورنی. د جلال خبل او چې له دوست میهد خانه

پېر وراندې د لوهاری په سیمه کې او سپلی. دا سیمه د هند د

اتربرد په ولایت سهارن پور ولسوالی (ضلعی) چې ته نؤدی ده. چې د

دیوبند مرسته په کې ده.

د سردار جلال خان خو پینسوه د مخکه او وی تواکه د لوهاری

خواش مبیست وو. د سردار ارجل خان د پلارون ميرحضر خان او د

دولسمپې پېر یې نیهماې چې د مغول پېژا اورنگزیب پېر وخپې دی

سیمه مخکه دال و. جلال خان ده ده که د خدمتونو په بدل کې مینصب

ورکړی شوې او د "بهم" نویمې ولسوالی تابه دار. د جلال

آباد د د نوابې بنسته هم ده اینې و. دی په ۱۷۱۷ کې مې شو او هم

هله هه چې جلال آباد کې نبخ شو. د جلال خان له کوئسیو په احمد علی

خان او چې د دولس کلون په عمر کې د بهوپال نوابې سکندرپېغم د

خیلی کونکې مور او وری خور سره خيلي مانيې چې د ساتل وروسته

امحمد علی له سلطان پېغم سره واده وکه.
پیتهداری

پهبال - د هندوستان پشتانه
دی سیمه هم به‌ویال‌ته نزدیکه ده او په ۷۸ مربع کیلومتره غرب‌لی ده دلته د بارکزیمی قبیلی خلکو خیل نوایی جنوبی کره‌بایی د ۱۷۹۴ راهیسی په کی پیشتنانه محکه و وال و او په ۱۸۰۷ کی‌نواب حیدر‌محمد‌خان واکم و روسنه‌دهه ده وزی عبدال‌الکریم او لمسی عبدال‌رحمین خان نوابان و ده هند تر و پیش پوری (۱۹۴۳)، عبدال‌غیب او دهه‌زی او اوبه‌گانی دلته نوابان وو بیا و روسنتی نواب‌آصف محمد‌خان په ۱۹۷۰ کی‌له دی خایه کهک و کهک او بمبی‌تی ولایه‌ده دهند او پاکستان تر و پیش و روسنه د به‌ویال‌ده پوینتمانو په تبره بیا‌هغه چی د اورکزیمی‌یا درانیانو له تبره وو پاکستان ته که‌ه و که‌ره دوی زیبان‌ره‌په کرکاری کی زوند کاوه. د امرائولدوله د سلطان جهنم چوان‌د، کروستی اورکممال د پاکستان له خوا په بنگله دیش او بیا په مصر کی سفیر پاتی‌شو

دوست محمد‌خان د کورنی. ده نور مهم غری غدنسر محمد‌خان او اسلم محمد‌خان د پاکستان په یو بک کی د یک‌می‌رمن چوکی‌کی ته ورسپد‌ل د امرائدوله‌لمسی. منورجهان د جواناگی نواب‌ته واده‌شهو د مبی‌نونه سلطان خورزه‌شاه‌دگی فرحت سلطان د پاکستان د هوایی خواک مبشر (اپیرمارشل) نورخان ته واده‌شهو.

د بهویال په پوی کی به تل پیشتنانه زیات وو او‌د نوابای د سانتمی په لاره کی دگو پیشتنو دبیر لوی لوی‌لی‌ده. د مبی‌نونه سلطان و رور سلطان عزیز خان ته به له پیشتنو قییمی خلک راتل‌لی او ده‌به ورته کار روژگار ورکاوی.

په دوی کی دبیر خلک، چی‌زوند پی‌نه شو تره‌وسه په بهویال کی او‌سپری دوی په د واده لپاره‌جینکی او هبلکان د پیشتنو په کورونو

بتهاری - ۵ هندوستان پشتیمانه
کی لتوئ نکه چی په نورو خایونو کی هم کریی، له لوماری کول نه دویم تن ژبی کیه نه کوی او چه تیره پوما چی په جایبریال کی پینستو نه وي دوی پینستو له لاسه ورکی ده. د نوایی کوری، زیاترو خلکو خیلی مانی، با چه کریه ورکی اویا چه هوتلیه نه تری جور کی، دی د عابیدی سلطان کی شرو رابعه اوس هم په بهوپال کی، ده او پخیل کور کی په پنروخنی جور کوکی دی.

نویرا په بمبی. او چیا هم په دیلی کی اوسری. چیلو پخوانی پوچیانو یا نبات او کلیو کی مخکی اخیستی دی کورونه پی جور کی او هم هلته اوسری. په داسی کورنیو کی یو خو پینستو پاتی ده او د هغه علت دا دی چی دوی په پاکستان کی د خنیلو چلیوانو سره رابطه ارم او کله چی د هند او پاکستان تر منغل پولی پرانتستی وی. نو دوی د یو به پته نگ راتک هم کوی نوی واده شوی مبرمین لی خانه سره پینستو راوری او دغسی زهی یو خو تازه شی نوری په اردو کی د پینستو چیکی راکدویی یو خانی د وودی پر وخت نخو په خنیلو کی خبری کولی لکه اینی. مرنی. دزا. خو چپ شه. زه. چه می تر غور رو شول.

د بهوپال په اغیزمن شخصیت مفتی عبدالرزاق نومبیری. دد کورنیز ترین سیل کاله پخوا د صوبه سرد (پینستونخوا) له مردانه هند ته تلیپ و. ده هم هلته دینی زده کی کری کی دی. ددی یو به زوی د مدهیه پرپشت له یوی هوشی (حلقی) نه د لوبک سبها (پارلمان) غیری دی. د بهوپال په بنار کی د دی یو لوبیه مدرسه د او دلته له خلورو سوی زيات ماسومان د دینی زده کری لیاره ورخی خو دا مدرسه د سپین پرپرون پینستو لیاره د راتولیدو په مركب هم دی. د مدرسي د انتظام لیاره خو ناخه ٨٠ کسان کار کوی. په دوی کی د مفتی صحب د کورغیه هم شامل دی. دد راته وویل: "میر هره ورخ دوه نیمو سوو"
خلک تو دوم و خوته هوی و رکوو. "دومی خورونکی زیاتره هغه ماسومان وو چی د سبق لیلاره هلته و رتلل. په مدرسه کی دننیو دالان کی بنیکی ناستی وی دوی وریچی او نوره غله یاکوله د مفتی صحببیو زوم هره ورخ د پخولو لیلاره غونیه او ترکاری په خیلی راوولله.

له بنا به شل کیلومیتره لویدیخ لویری ته په یو کلی کی مفتی عبد الرزاق بیوه مدرسه جویه کری و او هم هلته بی بوه ورخ د خیلی کورنی غی و خینی نور خلک مبیلمانه کری. هر چا ته بی په صحببت بلنی ورکری و د نبخو لیلاره د مدرسی په دویمپور کی بیوه برندی غوره یوی و د مفتی صحب لور راته و ویل مورپه دویی ته وردوه مره. "وايو با د چیلی اجوزی د غونیه لوپی لوپی نوتوتی چی په یوه غنتب دیک کی بنیکی شوی وی راول شوی. بی نیسرو کی باستی چیماتی، واری شوی. په غتنو خانکونو کی بی دا دویی راووه او مویل په دلو کی نکینتستاو او ومو خوریه. د بیاریبو خو بنیکی نارامی وي دوی په لاسونو دویی نشوی خوپلای او قاشوگی په غونستی. په بهوپال کی د دوست محمد خان کلا چی فتح کر نومبری اوس هم شته خو ددی له بیوه د بوا سره سری وری جنده، بیبلی او دا ددی نینه وو چی یندو مذهبه سخت گیرو دلته د رام د مندر کبود دعوو لری.

د دوست محمد خان د استوگنی خای دبیر ساده و ددی کوته او دالانونه هم ههگویی دی لکه چی په نیرا کی د خینو خانه کورونه وی د نوابی کورنی هغه بشکلی مانی چی صدر منزل. موتی محل او ناج نومبری اوس په کی هویلیه جویه. د بهوپال د نامتو جهیل دتاناب خواوشا تولی ودانی. اوس د سبلانیانو لیلاره په کرابه ورکول کبری.
پیتهاری

د دوست محمد خان د کور په برنه کی د تبرو سلو کلونو تصویرونه خوئند وو له دوی کی د وروستی نواب حمیدان خان او دده د مشری لور عابدی سلطان عکسونه پر وو عابدی له ماشومتویه پوخي لباس اوغستلو او په اس به پي ده سپری کوله مور سر مې د بونیر پو پنیستن طالع زرخان چی دعا پي کوله چي له سلو کلو ویتات عمر لپارلو او د بهوپال په پوخت کي عسكر پاتی شېو و د عابده سلطان پو عکس ته پي گوته ونیلو او وېږې وېل: "موږ پيپي کله پوختي پرېد کاوه او نوب حمیدان خان به کښي ته راتلې نو عابده سلطان به ورسې مېله وو ه" د راي سين ورسولاي د بهوپال له نیاره ۲۰ کلومېتره د لودېخې پر خوا ده. د بیوی گونئی له پاسه د راي سین د مشهوري کلا کنډواليه له سرکه بنکاربېدي دا کلا به شپاره کې پېرې کي شبرېه شوريه له بیوی محاصري وروسته نیولې وه دوه سوه کاله وروسته هم دغه کلا دوست محمد خان نیولې وه ددی گونئی په شواخوا کليو کي د پنیستو مبنې دي په دوی کي پو خو نومونه داسې له سيلوانى اوچیره، پاوه، خان دېرې، نینېره، دېنوره، په پورې، پورلاۍ، خارنپور او داسې نور... په پاولې کي محمد ایوب او د هغه ورونه په خپل هغه لوى کور کي ژونډ کړي چې ده پلاز پنځوس کاله په کې خو چېرې او ترېپيا د چېرې کلي مخکي د دوی خېلې دي. دده د پلاز نوم شمس احمد او دې له سوته بهوپال ته تلېي و هغه وخې په خان دېره (کېجيلېره) کي دوه نور پښتنه ورونه د عابده حسین او ماجد حسین په نومونه او وسپېدل دوی به د بهوپال د خنګلونو له بې پرې پېرې پرېکول چارترش به پي تيږي جوړې، او د کورونو او فرتنېږي جوړولو لپاره به پي پر خلکو پلورل شمس احمد
همه وخت د میدو یا لرگی یا پویه پرک کی د هند بلابلیو پرخو ته رسول د لاری (پرک) چهلو کار ده پخوا هم کاو. خوا اوس پی پی چپ چپرگیت و کره. وروسته ده هم د لرگیو کار پیل کی او په باولیه کی پی مهکه و خیسته.

د شمس دوه مبرمنی وی پوه عابشه پی پی نویمده چی ما ورسره په باولیه کی ولیدل او زما له تکه پوه کال وروسته وفات شوه. دویمه خوشاله په په ده، تردم دمه چی چه دا لیکنه کوم لا زنده ده.

خوشاله پی په د ایوب احمد مور ده او په وروکی عمر کی له سواته راواده شوه او د بهوپال په دی وروکی کلی کی پی پوه زنده پیل کی په باولیه کی د تیلیفون او د رپیننا اسانسیاو ی شته خو د کلی سرک پوخته دی.

زما په پوتوته ایوب احمد راته وویل دا کلی همدعسی بنه دی.

مور سرک ده گویا راوس د کروندی لیبار دوی ترپکتو او سره کارولی او تبرکال بوازی د غنم حاصل (پالیژ) پی دوو زره کیلوگرامه و د غنمو سربره دوی چنی او دال او په لره مهکه ترکاری هم کری دوی بزرگران هم لری چی زياتره هندوان دی د دوی مبرمنی هم د کور په کارونو کی بوختی وی. هره پوه خدمتگار ته دوی خلورسوه روبی تنخواه ورکو په واده بنادی کی ورته نوی جامی او پیزار اخلي. د پینتنو له هر کور سره جوخته پوه حجره ضرور جووه وی سری مانباره هم حجره کی راتولبری او خراغ لالتين. په رنی کی کیسی کوی. بیا راپیو اوری د دی کلی پینتنه په اسلامی اصولو سخت ولار دی کله چی پی پی شقی د پوه بل کور په چی نو پوتوی پی پر سروی خو چی له بهوپال نساره بهر و خی نو بیا چادره (برقی) اغوندی چیزو سپین بیرو د نوابی. وخت په نیه.
پیشه‌هایی که یادآور خو د کلی خوانانو یی به‌هغه اره هب‌هخ معلومات‌ه
لرل. داسی خوانان هوشته چی به پینستو خبري کوی او به دی ویاری
چی دوی پینستانه دی او نور بی‌دا د اسلامیت او د مسلمانی او د
مسلمانانو د بیووالي په خبره تینگدی.
په بهویلا چی د کونر او سبدنکی ییوه و کیل و هجید خان د صدیق
حسن ذکر چی به‌نیتکی کی وکی صدیق حسن د شاهجهان بیگم دویم
خاوندو او د انگریزانو پر ضد یی تبیلیغ کاوه و هجید خان چی دی نظیر و
چی صدیق حسن یو لوستی سری او د اسلام د دین لیباره ییه له یوه
لرو قدرت سره یغره وهله.
که چه هم چی او سندی هندگی مسلمانان خیل خان دی ترگو این لاندی
احساسوی. خو چی بهویلا کی پینستانه د پنئندگلو لیباره د خیلی ژیی
یا کلتور پر حایه تر اسلامی جنتر لاندی خیل خان زیات خوندی گنی.
په بهویلا کی زیاتره پینستانه اوس د خاپی خلوکو خوندی زوند
تبریوی. دوی خیلی ویه هبره چی چهه د. د نوی کول خوانان اردو واپی خو
لوستلاس بی نه شی خکه چی به‌هند کی رسیلی لیکی چی به‌گورمکهی
رسم المخت باندی کبری. له پینستانو پرته (علاوه) چی دلته نور
مسلمانان زوند کوی چه کی ورو کی بی پر توپیر نشته د
هندوستان له وشکه وروسته هب‌هخ هندو مهاجر چی د پاکستان له سنند
سویی (ایالت) نه ورغلی وو د. دوی گنی چمدار چی بهویلا چی خای کرل
شو.
خییني پینستانه چی دی خبره په تشوشیش کی دی چی په پاکستان او
افغانستان کی د دوی د قام خلک په ترهگری بدنامی. دوی هلته د
امریکا او اروپایی خواکونو په شتوالي هم خواشیبی ووه په بهویلا
کی ورته د یوه لرکی (اقلیت) په توگه زوند گران نه دی خو کله کله د
خیلی مشرانی د وختونو او د هغه دور یادونه ضرورکوی. چی په دی خاوره یی حکومت کری و د دوست محمد روزناهچه

د سلطان جهان د نوابی پر وخست هرکال د اختر پر موقع د کورنی تیول غیری به له لوت تالار کی راتبول شول او هغه وخست به د دوست محمد خان روزناهچه د هغه د اوسمی له لوبی پپتیی روا باستل شوه او تولو به لهکه د تبرک و لیدله بیا به یی هم هغسمی سنبال کنبوده. پر دی موقع به یی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بینه مبارک هم لیده چی ورته ترکی سلطان دلی کری او عابدی سلطان په خیله دا دواره شیبان کال پر کال لیدل.

د دوست محمد روزناهچه د هغه دیوان (وزیر) بیجی رام ورته په فارسی کی لیکلی وه. د نواب حمید الدین د مژنی وروسته لهکه چی د هغه نور شیبان ورک شول دی روزناهچی درک هم ونه لگید.

کله چی شهیر خان د بهویال د تاریخ لیکلی لیباره له خیلونو سره رابطه وکری. نو دا روزناهچه له هیجا سره نه وه په ۱۹۲۷ م کال کی د هندوستان یوه اردو مجله "شعله حیات" ددی روزناهچی زیباره په قسطونو کی چاب کری عابده سلطان وایی. دا د اصل متن زیباره ده شهیر خان راته وویل چی ده د مجلی له چلونکی سره هم رابطه وکری. خو دؤی خیر نه وو چی اصل روزناهچه له چا سره وه این تر دی چی د هند په مله آرشیف کی هم نشته. خو مهمه خیره داده چی ددی روزناهچی له مخی د قدسی بیگم د زمانی راهیسی د بهویال تاریخ لیکلی شوی دی. شاهخان بیگم په خیله هم بهویال د تاریخ د لیکلی پر وخت له دی روزناهچی خشخ پیبی لیکلی دی.
اخليكونه

1. د بهوپال بیگمات. شهریار خان
2. د باغی شهراذگی یادونه. عابده سلطان ۲۰۰۵م کال اکسفورداً
3. یونیورسیتی پریس کراچی
4. د هندوستان طلایی کتاب سر روپر لیت بریج ۱۹۰۰
5. انسایکلوپدیا ابضیاتیک ۱۹۷۲ ابی‌دوره بال فور کرومو
6. خورندویه یولتو
7. په بهوپال، دیلی او لندن کی د نوابپی کورنی او نورو پنیتو
8. او گلیمینتو سره مرکی
9. مسلمانی نسخی اصلاحات او شاها ساتناله
10. بهوپال نواب سلطان جهان بیگم... سیوبان (Patronage)
11. لومریت-شاها ابضیایی یولتو هری روپر لاج ۲۰۰۲
12. په هند کی زما سفرونه (۱۹۲۷) گریس تهامسن سی تون ختیج
13. او لویدینگ (مجله)
دبیوبال نوابان

دورست محمد خان (دیورخان زوی) ۱۷۰۵-۱۷۰۸

نواب پیر محمد خان ۱۷۲۸-۱۷۳۳

فیض محمد خان (مامله بایی) ۱۷۳۳-۱۷۴۳

جبیات محمد خان ۱۷۷۷-۱۷۸۷

قوش محمد خان ۱۸۰۷

وزیر محمد خان ۱۸۰۷-۱۸۱۶

نذر محمد خان ۱۸۱۶-۱۸۲۴

قدسیه پیگم ۱۸۱۹-۱۸۲۷

جهانگیر محمد خان ۱۸۳۷-۱۸۴۳

سکندر پیگم ۱۸۴۴-۱۸۶۸

شاه چهان پیگم ۱۸۴۸-۱۸۰۱

سلطان چهان پیگم ۱۹۰۱-۱۹۰۲

حمید الله خان ۱۹۲۶-۱۹۳۰
دروست محمد اولادونه

یار محمد (نواب)
سلطان محمد
صدر محمد
فاصل محمد
جلال ابادي کورنی (لوهاری)

سادات جلال خان
محمد بار خان
دلاور علی خان
ایمان علی خان
حسن علی خان
منصور خان
محمد علی خان
وايت علی خان

احمد علی (دنیاب سلطن جهان خانن)
د میمونه سلطان کورنی

امام شاه ابدالی

نادر شاه

ظاهر شاه

شهرزاده اشرف

آبوب خان

امام علی

شهرزاده نور محمد

شاه شجاع

عباس

شاه زمان

شهرزاده مراز

کامران

چاه‌کير

همايون

هما سلطان

سلطان عزیز

میر سرور

میمونه سلطان
منتهی

دی دی کتاب په چوپلو کی ما سره د پهرو خلکو او ادارو مرسته کې ده. د بی په چوپلو او ناسیس نومی بورس په د هند د سفر لپاره یې په نعمت او پوره کړی. په جواهر لال نهره پوهنتون کې د زهاب او ادبیاتو استاد عبد الخالق رشید. هم دی پوهنتون پروفیسر اخلاق احمد انصاری د بهویال مفتی عبدالرزاک او کیل عبدالوحید، محمد ایوب او په نوره بیا د نوابی کورنی شهريار خان چې د ارشیف درک په راکړه. د کتاب په چوپلی کې محمد قاسم خان مند خبل. په کمبیو کې هند اره. کتاب خپله چندونه او د پیژندی په دیزاین کې میرویس میداخل او په زیار ایستلی دی. زه د دوی تولو د مرستی او لارښوونی منتهی کوم.