خاطراتی از استاد عبدالرحمن پژواک

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۹۸۳

دکتور ننگیالی طرزی

از اوان جوانی با نام استاد پژواک سیاست مدار چیره دست، نویسند و شاعرتوانا، اسطوره ای دیپلوماسی وشخصیت ملی کشور که از جمله دوستان پدرم بود آشنایی داشتم، ولی هیچگاهی افتخار صحبت وهمنشینی آن بزرگ مرد تاریخ افغانستان نصیبم نگردید بود. تا آنکه استاد پژواک در ماه سپتامبر ۱۹۸۳ به شهر نیویارک تشریف آوردند. این درست زمانی بود که خودم مصروف پیشبرد وظیفه در دفتر نمایندگی سازمان کنفرانس اسلامی در سازمان ملل متحد مقیم نیویارک بودم.

با تجاوز ارتش سرخ به افغانستان که واکنش های جهانی را در پی داشت نخستین نشست عاجل و فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۹۸۳ در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان تدویر و بالنتیجه عضویت دولت افغانستان در این سازمان به حالت تعلیق درآمد.

متعاقبا اجلاس فوق العاده شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تدویر و فیصله نامه های در مورد افغانستان اصدار یافت.

در آن برهه زمانی، نهاد های ذیربط جهت تصویب مسوده فیصله نامه ها ی مجمع عمومی به ارتباط افغانستان، روند غیر رسمی‌ را ایجاد کرده بود. بدین معنا که نخست متن مسوده از جانب کمیته خاص افغانستان به سطح وزرای امور خارجه دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی، غور و بررسی گردیده جهت تصویب به جلسه هماهنگی وزرا ی امور خارجه دول عضو آن سازمان که در حاشیه مجمع عمومی تدویر میگردید ارسال و سپس غرض بازنگری و تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل متحدارجاع میگردید. گفتنیست که سازمان کنفرانس اسلامی شامل دول آسیایی، آفریقایی و عربی بود که در کمیته خاص، مزید بر دبیر کل سازمان، کشور پاکستان به نمایندگی از آسیا، کشور گینی به نمایندگی از آفریقا و کشور تونس به نمایندگی از دول عربی عضویت داشتند.

با در نظر داشت این پس منظر، استاد پژواک در ماه سپتامبر ۱۹۸۳ چند روز قبل از آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که معمولا حدود سه ماه را در بر می‌گیرد، به شهر نیویارک مواصلت ورزیدند. با شنیدن این خبر، بی درنگ به دیدار شان رفته، بعد از احوال پرسی و تعارفات معمول، حسب تقاضای ایشان، پیرامون تازه ترین تحولات در مورد متن مسوده فیصله نامه افغانستان، چگونگی میکانیزم و مراحل مختلف تصویب متن مطمع نظر، تو ضیحات لازم آرایه داشتم .

قرار بود در جلسه کمیته خاص سازمان کنفرانس اسلامی برای افغانستان منعقده نیویارک، آقای نیاز نایک فارن سکرتری یا معاون وزارت خارجه انکشور، از جانب تونس طیب سلیم نماینده دایمی انکشور در ملل متحد ( آقای طيب سليم برادر آقای منجی سلیم وزیر خارجه اسبق تونس ویکی از چهره های معروف انکشور که از جمله دوستان استاد پژواک بود) و نماینده دایمی کشور گینی، همچنان حبیب شطی دبیر کل سازمان کشور های اسلامی، سابق وزیر خارجه تونس، اشتراک نمایند.

نخست جناب استاد پژواک طی دیداری با آقای طیب سلیم تعدیلات ده فقره ی بر متن مسوده پیشنهادی، به موصوف تسلیم و توضیحات و دلایل حقوقی و سیاسی مربوطه را طور تفصیلی شرح نموده بودند. در اینجا به منظور جلوگیری از طوالت از شرح مواد تعدیلی استاد پژواک ابا میورزم زیرا ایشان طی رساله ی تحت عنوان "خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر" که همین اکنون در سایت بنیاد پژواک طور آنلاین موجود میباشد توضیحات بیشتر را ارایه نموده اند.

نشست کمیته خاص سازمان کنفرانس اسلامی برای افغانستان در دفتر نمایندگی آن سازمان در نیویارک تدویر یافت که اینجانب نیز در آن جلسه حضور داشتم . متعاقب، افتتاح نشست از جانب دبیر کل سازمان حسب معمول نماینده پاکستان طی سخنرانی اش پیرامون مواد مسوده فیصله نامه توضیحات ارایه نمود. سپس آقای طیب سلیم نماینده کشود تونس طی سخنرانی اش اظهار داشت، از آن جاییکه فیصله مطمع نظر به سرنوشت آینده و مردم افغانستان ارتباط دارد بناً یکی از شخصیت های سرشناس و معروف بین المللی افغان که طی سال ۱۹۶۷ متصدی ریاست مجمع عمومی ملل متحد نیز بوده است، تعدیلاتی را در زمینه پیشنهاد کرده که قابل غوردرنشست حاضر میباشد. بحث بر تعدیلات پیشنهادی استاد پژواک به درازا کشید و بیش از دو ساعت مباحثه، نماینده پاکستان اظهار داشت، از انجاییکه مسوده پیشنهاد شده مورد قبول عالی ترین مقامات انکشور قرار دارد بناً حتی وزیر امور خارجه پاکستان بدون مشوره و تایید مقامات عالیه کشورش صلاحیت وارد ساختن تعدیلات در متن را ندارد. با این اظهارات آقای نیاز نایک نماینده کشور پاکستان، نشست کمیته در یک حالت بلا تکلیفی قرار گرفته پایان یافت. لازم به یاددهانی میداند که چند روز بعد آن، متن مسوده پیشنهادی در جلسه هماهنگی وزرای امور خارجه دول عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد تایید قرار گرفت. باید متذکر شد که نمایندگان دول، سوریه، عراق، یمن جنوبی، لیبیا، الجزایر و فلسطین مخالفت خود را با متن مسوده اعلام داشتند. در نهایت، متن مسوده آماده پذیرش کشور های حامی یا cosponsor واقع گردید و در حدود ۴۰ کشور مختلف آمادگی شان را بعنوان دول حامی مسوده در زمینه اعلام نمودند.

چندی بعد ضیافت نهاری ازجانب نماینده پاکستان در یکی از رستورانت های جوار مقر ملل متحد ترتیب شده بود که در آن نمایندگان دول حامی مسوده فیصله نامه، شرکت نموده بودند. استاد پژواک ، دکتور طبیبی و اینجانب ( به نمایندگی سازمان کنفرانس اسلامی ) نیز دعوت شده بودیم . گفتگو و مباحثات پیرامون اوضاع افغانستان و حمایت از متن مسوده فیصله نامه آغاز گردید و این زمانی بود که آقای برژنیف اعلام خروج ۹۰۰۰ سرباز شوروی از افغانستان را نموده بود. استاد پژواک در برابر پرسشی اظهار داشت اعلام شوروی صرف جنبه تبلیغاتی دارد، زیرااتحادجماهیر شوروی ناگزیر است بعد از هرچندگاهی، حسب معمول، دست به تعویض تعدادی از عساکراش در افغانستان بزند. به همین سان استاد پژواک از اینکه حین ترتیب متن مسوده فیصله نامه، نکات نظر افغان ها در نظر گرفته نشده، شکایت را در ضیافت کاری پیشکش نمود.

در مقابل نماینده پاکستان آقای شهنواز خان اظهار داشت که در این مورد با افغان ها رای زنی انجام یافته است. استاد پژواک از دکتور طبیبی پرسید، آیا شما از این موضوع اطلاع دارید؟ آقای طبیبی اظهار بی خبری نموده صریحاً به رد این ادعا پرداخت. سپس استاد پژواک به اشتراک کنندگان اظهار داشت، حاضر است طی نشستی با آنها برای مدت نیم ساعت به بیان موقف اش در زمینه پرداخته و متعاقباً جلسه را ترک و اتخاذ تصمیم را به عهده آنها بگذارد. شرکت کنندگان بطور قطع پیش بینی همچو یک چالش نبودند و همزمان، فضای جلسه برخلاف میل نماینده کشور میزبان رقم خورد، بناً از دو روزنامه نگاری که شامل مدوعین ضیافت بودند تقاضا بعمل آمد تا از نشر جریان این همایش در مطبوعات اجتناب ورزند. باید اذعان داشت که حضور و موقف گیری های استاد پژواک در نیویارک، حتی برای آن سازمان نیز چالش بر انگیز می نمود زیرا در اوج جنگ سرد، گردانندگان سازمان مزبور علاقمند ایجاد تخریش میان بلاک شرق ویا غرب نبودند. از جانبی در مراسم تجلیل از چهلمین سال تاسیس سازمان ملل متحد که حسب معمول ، از تمامی روسای سابق مجمع عمومی سازمان دعوت به عمل آمده بود ولی برای استاد پژواک دعوتنامه ارسال نگردید بود.

استاد پژواک طی نامه ای عنوانی دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه خواهان توضیحات گردید. از انجای که دبیر کل سازمان ملل متحد هیچگونه پاسخی مناسب در زمینه نداشت بناً ناگزیر خاموشی را اختیار و نامه استاد بدون جواب باقی ماند.

آخرین دیدارم با استاد پژواک چندی قبل از وفات شان در منزل مرحوم عتیق الله خان پژواک برادر استاد در خیر آباد پشاور بود. با شنیدن خبر تکاندهنده وفات این شخصیت ملی در جون سال ۱۹۹۵ تاثر و آلام بی حد و حصر و جودم را در بر گرفت و به یکباره گی تمام خاطرات این راد مرد در ذهنم مجدداً جان تازه یافت.

تصادفاً در وقت وفات استاد پژواک در جریان سفر کاری از ژنیو به نیویارک رفته بودم. حسب معمول، قبل از رفتن به دفتر، جهت جمع آوری معلومات وارد مقر سازمان ملل متحد شده متوجه شدم که پرچم سازمان ملل متحد و کشور های دول عضو این سازمان در خارج عمارت، کاملاً بر افراشته بودند و این در حالیست که طبق تعامل با درگذشت یکی از رویسای پیشین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، می بایست بیرق های تمام دول عضو پاین آورده می شد و بیرق سازمان ملل متحد غرض ادای احترام، برای یک روز طور نیمه افراشته نگهداشته می شد. با رسیدن به دفترم، منحیث یک افغان موضوع را طی تماس تلفونی با یکی ازدوستانم، کارمند عالیرتبه ملل متحد، دخیل در قضایای افغانستان مطرح نمودم. موصوف ضمن ابراز مراتب تاثر عمیق از وفات استاد پژواک ابراز داشت که حسب معمول نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، موضوع را رسماً به اطلاع میرسانید. فردای آن برسم تکریم و احترام به استاد پژواک، بیرق سازمان ملل متحد بحالت نیمه افراشته در آورده شد.

در پایان میخواهم ابراز نمایم مایه مسرت و افتخار بوده که حین اقامت مرحوم استاد پژواک در شهر نیویارک، برایم فرصت طلایی داد تا هفتۀ سه الی چهار بار، ساعت ها از فیض فضل، دانش دیپلوماسی و سیاسی آن بزرگمرد مستفید گردم. روح والای این نماد وطندوستی و صداقت شاد باد و از بارگاه خداوند پاک مقامش را فردوس برین می خواهم.

شهر ژنیو، ۱۵ مارچ ۲۰۲۰