

**اشرف گنجوی، علی‌رضا،** (۱۳41- ۱۳66) شهید مفقودالاثر و فرمانده گروهان لشکر 88 زرهی زاهدان نیروی زمینی ارتش.25 فروردین، در کرمان متولد شد. پدر بزرگوارش، اکبر نام داشت و ارتشی متدینی بود. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرستان کرمان طی کرد و در 1359 موفق به اخذ دیپلم شد. به دلیل علت علاقه به نظامی‌گری و خدمت به میهن اسلامی، در آزمون ورودی دانشکده افسری (دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی) شرکت کرد و با قبولی در آن و انجام معاینات جسمانی و آزمایش ورزش، در 1359 به جمع دانشجویان این دانشکده پیوست. تا زمانی که در دانشکده مشغول به تحصیل بود، چندین بار به جبهه‌های نبرد حق عیه باطل اعزام شد. علی‌رضا در مدت سه سال تحصیل در دانشکدۀ افسری و طی واحدهای علمی شامل: دروس عمومی و تخصصی ریاضی، فیزیک، شیمی، مثلثات، مقاومت‌ مصالح و راه‌‌سازی، نقشه‌‌خوانی، نقشه‌برداری، روانشناسی و روانکاوی و طی اردوگاه‌های رزمی کویر، کوهستان، زمستانی، دروس هنر جنگ و آشنایی به جنگ‌های دوران گذشته و تاریخی و علل پیروزی‌ها‌ و شکست‌ها‌ را فرا گرفتند. همچنین آموزش‌های نظامی مورد نیاز رزم انفرادی، سوارکاری، شنا، زندگی در شرایط سخت، آموزش قطب‌نما و نقشه‌خوانی، جغرافیای نظامی، آموزش رانندگی با خودرو و تیراندازی با سلاح‌های تفنگ ژ3، کلت‌کالیبر 45، تیربار ام1. آ. ژ3، تیربار کالیبر 50، آر.پی. جی7، نارنجک دستی و تفنگی را آموخت. (پرونده خدمتی). او در 1362، به اخذ دانشنامه کارشناسی و درجه ستوان‌دومی نائل آمد. سپس برای طی دوره مقدماتی، به مرکز آموزش پیاده شیراز عزیمت کرد. پس از اتمام دوره، به تیپ 1 لشکر 88 زرهی زاهدان اختصاص یافت و به‌عنوان فرمانده دسته یک گروهان 1 گردان 196 مشغول به خدمت شد. پس از مدتی، فرماندهی گروهان 1 گردان 196 را عهده‌دار شد. مدتی هم مسئول آموزشی عقیدتی- سیاسی لشکر 88 زرهی بود. در 1363، ازدواج کرد و از او دو فرزند دختر به یادگار باقی مانده است (پرونده شهادت). در سال‌های 1362 تا 1366 در مناطق عملیاتی غرب کشور، به انجام مأموریت‌ اشتغال داشت و حضوری فعال در جبهه و خط مقدم داشت. در 3/4/1365، در خط مقدم از ناحیه گوش مجروح و براثر آن، قدرت شنوایی گوش وی کم شد. در 27/4/1366 حین عملیات آزادسازی تپه 402 در منطقه عملیاتی سومار، از ناحیه کتف با گلوله سلاح کلاشنیکف مجروح شد و به محاصره عراقی‌ها در آمد و از آن تاریخ به بعد، هیچ خبری از ایشان به دست نیامد و مفقودالاثر محسوب شد (مدرک شماره 3/5/713/746، سازمان ایثارگران نیروی زمینی ارتش و شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران). پس از بررسی‌های زیاد و نظریه سازمان حفاظت اطلاعات فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون حمایت از اسرا و مفقودین ایرانی، با نگرش به اینکه هیچ نشانه‌ای از اسارت نامبرده در عراق به دست نیامد؛ شهادت وی در میادین عملیاتی، یا در راه انتقال به پشت جبهه دشمن یا در بیمارستان و یا در اردوگاه‌های مخفی عراق متصور است. بنابراین در 9/9/1382 به‌عنوان شهید مفقودالجسد محسوب شد (پرونده شهادت). سرانجام پیکر پاکش پس از عملیات تفحص و بعد از 24 سال انتظار، در تیر 1390 به آغوش خانواده بازگشت و در گلزار شهدای کرمان به خاک سپرده شد (ایسنا). او به گفته دوستان و هم‌رزمانش، افسری بسیار متدین و معتقد به دین مبین اسلام و ملزم به رعایت مسائل شرعی و بسیار خوش‌اخلاق بودند و شرکت در جنگ تحمیلی و دفاع از میهن را برای رضای خدا و وظیفه دینی و ملی می‌دانست. (شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران). **مآخذ:** پایگاه اطلاع‌رسانی شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ پایگاه اطلاع‌رسانی ایسنا؛ پایگاه اطلاع‌رسانی نوید شاهد؛ پرونده خدمتی، معاونت نیروی انسانی، ستاد نیروی زمینی؛ پرونده شهادت، مدیریت حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اسناد سازمان امور ایثارگران، ستاد نیروی زمینی ارتش‌.