****

**امینیان، منوچهر،** (1316- 1386) فرمانده تیپ 1 پیاده بجنورد از لشکر 77 پیاده خراسان نیروی زمینی ارتش. فرزند میرزاکاظم‌آقا و بانو سرور، در دوم خرداد در شهرستان فریمان ديده به جهان گشود (امینیان، 1402: مصاحبه). پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه، از دبیرستان نظام در مشهد دیپلم گرفت. سپس در آزمون ورودی دانشکده افسری شرکت کرد و با قبولی در آن و انجام معاینات جسمانی و آزمایش ورزش، در مهر 1338 به جمع دانشجویان این دانشکده پیوست. دوران تحصیلی سه‌ساله و شبانه‌روزی دانشکده افسری را با طی 144 واحد علمی و همچنین آموزش‌ها و دوره‌های خاص نظامی به پایان برد و و در 1341 به اخذ دانشنامه کارشناسی و درجه ستوان‌دومی نائل آمد. پس از آن برای گذراندن دوره مقدماتی رسته‌ای، به مرکز آموزش پياده شيراز عزیمت کرد و با پایان آن، به تیپ 2 پیاده قوچان منتقل شد و مدت پنج سال به‌عنوان فرمانده گروهان خدمت کرد (سرباز، 1384: 30). دوره عالی رسته پیاده را در مرکز آموزش پیاده شیراز گذارند و از 1353 تا 1357، به‌عنوان فرمانده گردان آموزشی در پادگان عجب‌شیر مشغول خدمت شد. در 1357 با درجه سرهنگ‌دومی به تهران و پس از مدت کوتاهی به تیپ 1 پیاده بجنورد لشکر 77 پیاده خراسان منتقل شد (امینیان، 1402: مصاحبه). مدتی پس از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در پنجم فروردین 1360 با درجه سرهنگی، به‌عنوان معاون تيپ 1 پیاده لشکر 77 پیاده خراسان به منطقه عملیاتی آبادان وارد و چهار روز بعد، به فرماندهی آن تیپ منصوب شد و هم‌زمان فرماندهی قرارگاه عملیاتی آبادان و خرمشهر نیز به ایشان واگذار شد (سروری و جاودانی، 1382: 130). به همراه یگان خود در نبردهای میدان تیر آبادان در 25 اردیبهشت 1360 و ثامن‌الائمه (ع) در پنجم مهر 1360 شرکت کرد و موفق به تصرف اهداف واگذاری شد. همچنین در نبردهای طریق‌القدس در هفتم آذر 1360، تنگه چذابه در یکم اسفند 1360، فتح‌المبین در دوم فروردین 1361 و رمضان در 22 تير، هدایت این تیپ را بر عهده داشت (رامین‌نژاد، ج 2، 1391: 84- 121). در 1362 به سِمت معاونت دانشکده مرکز پیاده در شیراز منصوب و پس از چندی به قرارگاه شمال شرق نزاجا در تربت حیدریه منتقل و در محل رکن یکم آن قرارگاه، مشغول به کار شد. مدتی نیز در قرارگاه شمال غرب حضور داشت. در 1367 به علت بیماری فرزندش، با تقاضای شخصی بازنشسته شد. در 1369، به دريافت نشان درجه 3 فتح نائل آمد. در 1384 به همراه دانشجویان دانشگاه افسری ارتش، به اردوی راهیان نور اعزام شد. او در این سفر در مصاحبه‌ای گفته است: عنصر سرباز، کارآمدترین عاملی است که در یک نبرد، کفه پیروز را به‌سود نیروهای خودی پائین می‌آورد. (سرباز، 1384: 28). او بخشی از خاطرات و تحلیل‌های خود را در کتاب خاطرات جنگ منتشر کرد. در 1386 به بیماری سرطان معده مبتلا شد و سرانجام در شهریور همان سال به یاران شهیدش پیوست (سروری، 1390: یادداشت) و در بلوک دوم آرامستان خواجه‌ربیع مشهد به خاک سپرده شد (امینیان، 1402: مصاحبه). **مآخذ:** امینیان، برزین (فرزند سرتیپ‌دوم منوچهر امینیان)، مصاحبه، مصاحبه‌کننده: رامین رامین‌نژاد، مشهد: 13 تیر 1402؛ سربازان در نگاه پیش‌کسوتان: مصاحبه با سرتیپ‌دوم منوچهر امینیان، نشریه سرباز، شماره 119، 15 تیر 1384؛ رامين‌نژاد، رامين، تاريخ لشكر خراسان، ج 2، مشهد: آهنگ قلم، 1391؛ سروری، روح‌الله، یاداشتی درباره سرتیپ‌دوم منوچهر امینیان (دست‌نویس)، 1390؛ سروری، روح‌الله و ابوالقاسم جاودانی، عمليات ثامن‌الائمه (ع)، تهران: عرشان، 1382.