

ا**حمدی ‌بیغش، داوود،** (۱۳42- ۱۳66)فرمانده گروهان شناسایی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار نیروی زمینی ارتش. اول خرداد، در روستای توره از توابع شهرستان اراک زاده شد. پدرش، تقی و مادرش، اشرف ملکی نام داشتند. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در روستای زنگنه از توابع شهرستان ملایر، در 1356 به پایان رساند و دوره دبیرستان را در اراک گذراند و در 1360 دیپلم گرفت (سند: 1029/م/58). در پانزدهم آبان 1361، وارد آموزشگاه افسری نیروی زمینی ارتش شد. پس از طی آموزش‌های لازم، برای گذراندن دوره مقدماتی پیاده، به مرکز پیاده شیراز عزیمت کرد. سپس دوره‌ تکاوری را به مدت سه ماه، در کمیته‌ تکاور مرکز آموزش پیاده شیراز با موفقیت گذراند و به‌عنوانِ نفر اول برگزیده شد. پس از طی دوره مقدماتی، لشکر 58 تکاور ذوالفقار را برای خدمت انتخاب کرد. در آن زمان یگان‌های این لشکر در منطقه‌ی‌ عملیاتی جنوب و در منطقه‌‌ عمومی دهلران از رودخانه‌‌ چنگوله تا امام‌زاده قتال در پایگاه‌های‌ فسیل، زعفرانیه، شیار قافله‌جا و نصریان در خطوط پدافندی مستقر بودند. در بدو ورود به لشکر، ازطرف رکن یکم به گردان قدس اختصاص داده و به سِمت فرمانده گروهان 1 گردان 1954 احتیاط قدس تعیین شد. در پانزدهم آبان 1364، به درجه‌ ستوان‌دومی نائل آمد (پرونده‌ خدمتی). در شانزدهم فروردین و بیستم اردیبهشت ۱۳۶۵ به همراه یگان تحت امرش‌، در مقابل دو تک سنگین نیروهای بعثی عراق‌، مقاومت و پدافند فعالی را اجرا کرد و ضمن حفظ خط پدافندی از رخنه‌ دشمن، باعث تقویت روحیه نیروهای خودی شد. با گروهان تحت فرماندهی خود از 23 دی تا سیزده بهمن 1365 به مدت 21 روز، در عملیات کربلای ۶ شرکت کرد. در دوازدهم آذر 1366 در منطقه‌ عملیاتی شمال سومار طی درگیری با نیروهای عراقی، براثر تیر مستقیم دشمن از ناحیه‌ ساق پای چپ مجروح شد (پرونده‌ شهادت). با احتساب هجده ماه ارشدیت، از زمان مجروحیت به درجه‌ ستوان‌یکمی نائل آمد (پرونده‌ خدمتی). در بهمن 1366، با دخترخانمی از خاندان قربانی ‌پری ازدواج کرد (تصویر شناسنامه). سرانجام ستوان‌‌یکم پیاده داود احمدی بیغش در پانزدهم اسفند ۱۳۶۶ در منطقه‌ عملیاتی شمال سومار، حین شناسایی، براثر اصابت ترکش خمپاره‌ دشمن به ناحیه‌‌ سر، به فیض شهادت نائل آمد (پرونده‌ شهادت). پیکر سروان شهید داود احمدی با شکوه فراوان در اراک تشییع و در هفدهم اسفند ۱۳۶۶ در زادگاهش، روستای توره به خاک سپرده شد. شهید داود احمدی ‌بیغش در یازدهم مهر 1366 در وصیت‌نامه‌ خود نوشته بود: «از کلیه همکارانم از افسر، درجه‌دار و سربازان رشیدی که با من خدمت می‌کردند، می‌خواهم هر بدی از من دیده‌اند، مرا حلال کنند. از کلیه دوستان و آشنایان تقاضا دارم مرا حلال نمایند». سرتیپ علی صیاد شیرازی طی پیامی درباره‌ شهید احمدی‌بیغش گفت: «این شهید، سرمایه‌ با ارزشی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس اسلامی ایران بود. ان‌شاءالله عظمت خون او، صدها احمدی دیگر را به وجود آورد و تعهد، شجاعت و ولایت‌پذیری او، الگویی برای جوانان قرار گیرد». در بخشی از وصیت‌نامه شهید بیغش آمده است: «جنگیدن در راه خدا، شیرین است و شهادت به‌مراتب شیرین‌تر، شهادت فوز عظیمی است که افراد بشر و خاکی از درک آن عاجزند و آنان که رفته‌اند و با چهره خونین به حق واصل گردیدند، لذت این امر را می‌دانند. عزیزان نکند در سوگم ناراحت باشید و بگوئید بیچاره رفت؛ چرا که شهادت بهترین صورتی است که می‌توان دنیای فانی را ترک کرد. همه می‌روند و هرکسی به راهی و این افضل و اکمل راه است» (سایت دفاع پرس، ۲/۱۰/۱۳۸۷). **مآخذ:** پایگاه اطلاع‌رسانی دفاع پرس؛ پرونده‌ خدمتی، معاونت نیروی انسانی، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ پرونده شهادت، مدیریت ایثارگران، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ پرونده شهيد، بنياد شهيد و امور ايثارگران، اراک؛ تصویر شناسنامه شهید؛ ۲/۱۰/۱۳۸۷؛ سند:‌ 1029/م/58، مدیریت حادم، ستاد نیروی زمینی ارتش.