مور د هسک ستورى ، د نرى رنا ، د تولنيز زوند يوه زرينه پانه
(ناپِليون بنایارت) وايي :
(مور په يوه لاس زانكَو، زنكَوي او په بل لاس جهان بنوروي.)
پپ ربنتيا سره چي مور د زوند ستره هستي او لويه شتمني ده .
د مور د ورين تندي حُلا او بنكلا لكه د سباوون سيينه رنا او د د



د مور په پت او بنكاره زركّي كي د خوبر عمر ارمانونه، د ربنتينب ميني زور احساس، د ز زره سواندى او او خوا
 روبنانه او خُلانده رنا په خبر خُلبِّري او بلبِّري . مور د سبا هغه تكه سپينه ليكه او د بلو چيوو رنايي ده، چهي په
 روبنانه او رنا كربدي .

د مور چه سپا او سوتره زره كي د بِّكلا، بِّايست او جمال، هنر،
فن او كمال، لويوالي او مشرتوب انحٔورونه له ورايه بنكاري. مور جانب! ته هغه درنه، سپپخلي، پتمنه او زره سوانده مور
 او مهرباني په خوبِه او پراخه غيبر. كي دي، د كور او كاله كرى له مينب، وفا او محبت خخه پكه ساتلي ده . لكه شمع خعان په اور
سوزى، تر سحره بلبְبְּ، خپل د كور او خونب خوا و شا ته رنا راولب او خچل چاپیيريال دي توود ، روبنانه او حُلانده ساتلى
 روزلي، پاللي او پاخولي دي .

مورجاني ! ته د خپل كور د كرى رنا يب، ته د خپل بִکكلي بن د غوريدو او توكيدو د كلونو او شين فصل د دروغي او دو سالمي پالنب، بنّووني او روزني اغبْمنه مالياره يئ.

مور جاني! ته په تولنه كي هغه لويه هستي يئى چي ستا په نيازبين زهكي كي د احساس او انساني عواطفو انحٔورونه له ورايه خركّندبُبري .

مور جاني : تر دي لوه پوڭیى او مقام نور نشته چي جنت ستا تر پشبّو لاندي دیى

زما درنبي او پتمنب موري ! لاسونه دي په پیر درنبّبت او ربِّتيني ميني سره بِكلوم، نور ما ته هيخ مه كوه خو راته وكره دوعا. مور جاني ! ته په تولنه كي هغه لوى مقام لری، چپي ستا له روبنّنايي نه نرى رنا شونا شوي ده، ستا درني او پتمني ستي ته، پوهي او هوبنياري ته، ستا عزت، لويوالي، مشرتوب، برم، شان و


سر تيتوم.
زما غيرتي او پتمني موری!! ته هغه سپیخلب مور یئ ، چچي د

 حق پالونكي زمريان ، توريالي او ننكّيالي اتلان، ستر عالان، نوبّتَّكَ، مخكبن او رون اندي ليكوال، اديبان او شاعران پاللي، روزلي، پاخولي او پارولي دي.

زما خواخوبִּي موري! دا نرى د خداى كور دی، او ته د اسمان
 مور يئ، چي د زوندانه ترخي او خوبٍیٍ دي زغملي دي.
 غر په هسكه غاره دريدلبي يئ او د تپيانو او زوبل شويوو ميرنو د تپپنو او زخمونو د رغيدلو په سوچ او خيال كي يئ .

مور جاني! ته هغه درنه، زرورره، با عزته او پتمنه مور يئ، چجي د بندي توب او غلامى حُنحٔيرونه دي شوكولي او لور قدرتونه دي
 خپل لرغوني هيواد او هيواد والو او د خپل بنّكلي او تاريخي
 خپّل د ميراني او سربنّندني كفن په سرو وينو رنّى كريدى. ته
 دسولي او روغي جوديְ، د سوكاله او كله زوند ببرغ دي دی تل حؤواكمن او اوچت ساتلى دی .

زما كَاني او درني موري! ته لكه د تنكو كلونو خانكّه، نازولب، بنكلب د شرم او له حيا خخه هكه خبره لرئ. ته زما د زوندانه
 د غوتى په شانته خندا ده او په كتلو كي دی د د ميني او مهرباني خوندور رازونه نغنبّتي دي.

زما كَراني او مهرباني موري ! ستا هغه خوبِبְ خاطري او نه


خوبرو خبرو كي ويل، موب. بايد له واره كوره راووزو، خُان له نرى سره اشنا كرو، له حُان او قام نه را اوچت شو له انسان سره اشنا

 او هيواد والو سره زوره مينه نغبنتبي وي. ته بايد د يو زره سواندي او خواخوبِي انسان په شان د خوارانو، غريبانو، كونلهو، رنلـو، بي وزلو، خوارو او وبِّو ترِيو يتيمانو او د غم حُپیلو
 سوزيدلي زرونو سره وزارئ او اوبنكي ورسره تويبي كـرئ.

مور جاني! ته هغه مور يب، چی ستا سپاه او سُتره زركّى تر تر نرى لوى دی، ستا په خوبِّو خبرو كي خوند او رنیّ او ويناوی
 يئ پجي له كتاب، علم، پوهي، اخلاق او ادب سره حُانكَّري مينه لرئ او تل په سوچج او تفكر كي لاهو او چوبه يئ. ته د لورو
 زوندانه كراونو او ستونزو ته لار دي حل ولتوئ . زما كريدلب او پتمنبي موری! ته په تورو شپپ كي لكه شمع بلبُبِ.يְ. ته د تورو تيارو بله رنا يئ او په نيمه شپه كي د قناعت،

اطاعت، زغم، صبر او حوصلي په رنا كي لكه روبنانه چيوه حُلبِبִ.

زما درديدلي، ستريٍ او ستومانه موريְ ! ستا په تپي او زخمي

 خوبره زبه كي حُكَيروي او اسويلي او له احساس او عواطفو خخه هك پيغامونه له ورايه بنكاري.

مورجاني! كله چپ زه ستا د تللاتي مينب، زره سواندى او مهربانى د سوچ او خيال په سمندر كي لاهو او چوب شم، په ربنتيا سره چي ته د زوند هستي يئ، ته د ربنتنولي او پت پالني، د لويوالي او سريتوب، د سرلوري او با عزته زوند سيمبول يئ.
 ستا په خبره، پوهي او زيركتيا كي ، كلك هوه او اراده، خوشالي، سوكالي او نيكمرغي پرته ده.

زما حُوريدلب، كريدلب او غمجني موري !
زما سوى، تيّي، زوبل او له ويني او غمه هك زره ستا د مريني



كربان شم، چپ مركّي له مونجره كريٍ بـ وبي وخته جلا. ستا زغم او صبر، زره سواندي او خواخوبري وه د زخمي زروني دونو دوا او درمل . دا يو خركَند حقيقت دى چپي مور د كور رنا او يوه خُانكَّري
 كي خپله لكه پيوه سوحٔي خو په توله مينه او پبرزوينه د خپلي كورنى گوند له تورو تيارو خخه زغوري . په ربنتيا سره چپ مور د ربنتيني او سپبخلب ميني چپبوه به د زماني په تياره كي تل حُلانده او روبنانه وي

زما د سوي او ويرزّلي زركّي، زره سوانده او مهربانه موري! هغه وخت چچي تا له دی نری

 وير او گرا پرته ده او د غم باران اوربְبري. زه خپل د وير او غم
 او اوبنكو تشوم • ستا د بيلتون او هجران په سور اور كي بي كچه سوزبְ.م او كريِ...

دا منل شوى حقيقت دى چي مركّ او مرينه حق دى، خو ستا د مريني سره تورو وربְحٔو د غمجن توفان په وسيله د تولنيز زوند

په بيلابيلو برخو او د ادب، ميني او بִكلا په بن كي د بيلتون درانه او سوي داغونه كّلـ كرل.

زما غم حُپلب په سرو وينو طبيدلي موري!
ته هغه سره طبه د احساس، ميني او مهرباني وبئ چي د خپپ سور او كَلَّون كفن سره په ايرو كي پته شوئ، خو وينه دی مسته او سرشاره ده پاخون لري . ستا په مرستون او پوری كي
 يب تول خراغان كريدى.

زه د خپل لوى او سپبخلي خداى (ج) لور حضور ته لاسونه پورته كوم چج ته پر هسكه غاره د جنت په خلو كي وكَرحَي. اي زما

 ياد دی تل زوندى او تلیاتي وي او اروا دي خوشاله او بِّاده غ غوارم په چير درنبّت او مينه : انجنيرعبدالقادرمسعود

