

**اعرابی ‌امینه، رضا،** (1342- 1366) شهید، افسر رابط ارکان گردان 348 توپخانه تیپ 40 پیاده سراب نیروی زمینی ارتش. سی‌‌ام تیر، در بروجن زاده شد. پدرش، فتح‌الله و مادرش، نصرت فریدونی سفیددشتی نام داشتند. دو برادر و سه خواهر داشت. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در اصفهان گذراند و در 1360 دیپلم گرفت (سند: 1061/م/58). وی زمانی که کشور در تب‌وتاب جنگ می‌سوخت، در هفدهم دی 1363 به آموزشگاه افسری راه یافت (قدس آنلاین). در دوره دانشجویی، رسته توپخانه را انتخاب کرده بود و برای گذراندن دوره مقدماتی توپخانه، به مرکز آموزش توپخانه در اصفهان فرستاده شد و به‌صورتِ تخصصی**،** تاکتیک توپخانه‌ صحرایی و پدافند هوایی و جنگ‌افزارهای توپخانه صحرایی و پدافند هوایی نقشه‌خوانی و نقشه‌برداری تخصصی، هدایت آتش، آتشبار تیر، دیده‌بانی توپخانه، ضد آتش و اصول قواعد اساسی در رزم را در 11/12/1364 به پایان رساند و به صف رزمندگان تیپ 40 پیاده سراب در منطقه‌ عملیاتی سومار ملحق شد. اولین شغل او، دیده‌بان جلویی آتشبار یکم گردان ۳۴۸ توپخانه در محل ستوانی بود. در پانزدهم اسفند ۱۳95، به‌عنوان افسر رابط ارکان گردان ۳۴۸ در محل سروانی انتصاب یافت. در سوابق خدمتی وی، چهار مرحله تشویقی وجود دارد (پرونده خدمتی). ستوان‌سوم توپخانه رضا اعرابی‌ امینه بعد از شانزده ماه خدمت در مناطق عملیاتی تیپ 40 پیاده سراب در منطقه عملیاتی میمک، در 13/3/1366 به علت اصابت ترکش خمپاره دشمن، به درجه رفیع شهادت نائل آمد (پرونده شهادت). مجله صف می‌نویسد: «با ستوان رضا اعرابی قبل از شهادتش مصاحبه داشتم. وقتی از او پرسیدم شما در جبهه چه خاطراتی دارید؟ پاسخ داد: در جبهه خاطرات که زیاد است؛ ولی امروز شکار هواپیما، صید ناوگان دریایی، انهدام تانک و کشتن مزدوران عراقی برای من خاطره نیست. خاطره آن است که یک پسر هشت‌ساله فرزند برومند انقلاب از تهران برای ما کمپوت می‌فرستد و روی آن می‌نویسد: برادر رزمنده! این هدیه ناقابل را از ما بپذیرید» (مجله صف: 39). فرمانده منطقه اصفهان ارتش درباره ویژگی‌های شهید رضا اعرابی می‌گوید: «شجاعت، مناعت طبع، ایمان، تعهد و تخصص خوب او نسبت به امور بارز و برجسته بود و بر همین اساس شهید اعرابی، از افسران زبده رابط دسته توپخانه به شمار می‌آمد» (سایت خبرگزاری تسنیم). در وصیت‌نامه شهید رضا اعرابی آمده است: «ای هم‌وطنان، ای دوستان و ای آشنایان! مرگ حق بوده و از آنِ همه انسان‌هاست؛ اما مرگ هم مراتبی دارد که شهادت بهترین این مراتب است. اگر من به شهادت رسیدم، افتخار می‌کنم که رهرو راه سید‌الشهدا (ع) هستم و بر خود می‌بالم و از شما می‌‌خواهم بعد از من این نوشته‌ها را بخوانید و نگذارید امام تنها بماند. ای مادر! شهادت افتخاری است که نصیب هرکس نمی‌شود؛ اگر من به شهادت رسیدم و این فیض شامل من شد، برای من گریه نکنید؛ بلکه خوشحال از این باشید که فرزندتان در راه خداوند و به دستور امام و قرآن به جبهه شتافت و شهید شد.» (قدس آنلاین). **مآخذ:** پایگاه اطلاع‌رسانی قدس آنلاین؛ پرونده‌ خدمتی، معاونت نیروی انسانی، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ پرونده‌ شهادت، مدیریت ایثارگران، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ سند: 1061/م/58، مدیریت حادم، ستاد نیروی زمینی ارتش؛ مجله صف؛ خبرگزاری تسنیم.