~~~~

**اسلامي‌نيا، عباس،** (۱۳31- ۱۳59) شهید، خلبان هواپیمای شکاری- ‏بمب‌افکن اف 4 نیروی هوایی ارتش. دوم مرداد در روستای رباط‏مراد از توابع شهرستان خمين ديده به جهان گشود. پدرش علی و مادرش، هاجر نام داشتند. پس از اخذ ديپلم ریاضی، در اول آبان 1351 به دانشكده خلباني نيروي هوايی پيوست. دروس زبان و علمی و پرواز مقدماتی را فراگرفت و در یازدهم اسفند 1352 به آمريكا اعزام شد. دوره زبان تخصصی را در مرکز آموزش لَکلند طی کرد و جهت دوره تكميلي پرواز با هواپیماهای سبک تی 41، جت دوموتوره تی 37 و جت فراصوت تی 38، به پایگاه هوایی ریس منتقل شد و پس از پایان دوره، به دريافت نشان خلباني و درجه ستوان‏دومی نائل آمد و در 21 مهرداد 1354 به ايران بازگشت. پس از بازگشت به کشور، جهت پرواز در کابین عقب هواپیمای اف 4 گزینش و به پایگاه یکم شکاری اعزام شد و با اتمام دوره در اول شهریور 1355، به پایگاه نهم شکاری در بندرعباس انتقال یافت. در 29 آذر 1356، جهت طی دوره کابین جلوی هواپیمای فانتوم، بار دیگر به پایگاه یکم شکاری اعزام شد و پس از اتمام دوره در 24 آبان 1357 به پایگاه سوم شکاری همدان انتقال یافت (پرونده خدمتی). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علاوه بر شرکت داوطلبانه در مأموریت‏های واگذاری با ضدانقلاب در غرب کشور، جهت مقابله با تجاوزهای پراکنده هوایی ارتش عراق نیز همت گماشت. با شروع جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359 و تهاجم پیش‏دستانه هوایی عراق به پايگاه‏هاي هوایي جمهوری اسلامی ایران ازجمله پايگاه سوم شكاري، او شاهد بمباران باند فرودگاه بود؛ بنابراین سراسيمه از منزل راهي گردان شد و با اینکه در کابین جلو به سطح مهارت رزمی ارتقا پیدا نکرده بود، اعلام آمادگی کرد و روز بعد در عملیات کمان 99 موسوم به 140 فروندی آغازین روز، به‌عنوان خلبان کابین عقب در برنامه پروازی قرار گرفت و به همراه هم‌رزم خلبانش مشتاقانه عازم مأموریتی خطیر باهدف نابودی قدرت هوایی دشمن شد (قاضی‏میرسعید و دیگران، 1399: 104). در همان مأموریت نخستین در پگاهان روز اول مهر 1359 به همراه سروان خدابخش عشقی‎پور، پس از انهدام پایگاه هوایی کوت (ابی‏عُبیده) در استان العماره عراق و بازگشت موفقیت‏آمیز با هواپیمای شکاری-‏ بمب‏افکن اف 4 ایی، حین نشستن برروی باند پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان، دچار سانحه شد و خلبانان آن شهید شدند (موسوی و دیگران، 1397، ج 3: 74). سرهنگ خلبان صدرا آقامیری از خلبانان پایگاه و از هم‏رزمان شهید که خود شاهد این سانحه دل‌خراش بوده است، می‏گوید: در اول مهر 1359 همراه با دیگر خلبانان ازجمله ستوان‌يكم اسلامي‌نيا عازم مرکز (پست) فرماندهی برای انجام عملیات کمان 99 بودیم. او مانند خیلی از خلبان‏ها در یک اتاق در هتل ستاره پایگاه همراه با همسر، نوزاد هفده‌روزه و مادر پیرش زندگی می‏کرد. چون از برنامه پروازی بی‏اطلاع بود، کمی با تأخیر آماده شد و بعد از چند دقیقه، پسر دلبندش را بوسید و با همسر و مادرش خداحافظی کرد و باهم به پست فرماندهی رفتیم. او پس از توجیه‏های اولیه، در معیت سروان خدابخش عشقی‏پور عازم مأموریت شد. خلاصه در بازگشت از مأموریت به دلیل قرمز‌شدن وضعیت، ناگهان چشمم به یک فروند هواپیمای اف 4 افتاد که در ارتفاع پایین به‌طرف ساختمان مسکونی خلبانان پرواز می‏کرد. لحظاتی بعد از روی ساختمان ما گذشت و به ساختمان نیمه‌ساخته مجاور اصابت کرد. درنتیجه هواپیما آتش گرفت و هر دو خلبان به شهادت رسیدند که پس از بررسی اولیه معلوم شد خلبانان این هواپیما، سروان عشقی‏پور و ستوان‌یکم اسلامی‏نیا بودند که در برابر چشمان خانواده خود جان باختند. علت سانحه این بود که به هنگام بازگشت این هواپیما از مأموریت و در آستانه فرود در باند پروازی، هواپیماهای دشمن به پایگاه تک کردند و لاجرم وضعیت قرمز اعلام ‏شد و هواپیمای فانتوم خودی فرصت نشستن پیدا نکرد و به دلیل کمبود سوخت، هواپیما از کنترل خارج شد و به ساختمان مسکونی برخورد کرد» (مهرنیا، 1393: 21). پیکر پاک این شهید خلبان پس از تشریفات رسمی نظامی، در قطعه 24 ردیف 95 گلزار شهدای بهشت‌زهرا (س) در تهران به خاک سپرده شد ([سایت](http://www.gozar.infor) گلزار)‌. وی ازنظر شخصیتی، فردي رئوف بود و رابطه‌اش با مستضعفين، ناگسستني و رسيدگي به افراد بي‏بضاعت را سرلوحه كار خود قرار داده بود (قاضی‏میرسعید و دیگران، 1399: 105). مجموع آخرین ساعت‏های پرواز او، برابر 758 ساعت بوده است. (پرونده عملیاتی). **مآخذ:** پرونده خدمتی، معاونت عملیات، ستاد نیروی هوایی ارتش؛ سایت گلزار؛ قاضی‏میرسعید، سیدحکمت، مردان آسمان تهران: مرکز راهبردی نیروی هوایی ارتش، 1399؛ موسوی، سیداسماعیل و دیگران تقویم مستند و عملکرد نیروی هوایی ارتش، ج 3؛ تهران: مرکز راهبردی نیروی هوایی ارتش، 1397؛ مهرنیا، احمد، ستاره‌های نبردهای هوایی، ج 2؛ تهران: سوره مهر، 1393؛ نمکی عراقی علی‌رضا و دیگران، تاریخ نبردهای هوایی دفاع مقدس، ج 3؛ تهران: مرکز راهبردی نیروی هوایی ارتش، 1396.