**الله اکبر،** پادگانی است در اسلام‌آباد غرب به وسعتی در حدود 437 هکتار که در 1337 هجری شمسی، به نام پادگان «انوشکان» به بهره‌برداری رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به نام پادگان الله اکبر مزین شد. این پادگان در کیلومتر 1 جاده اسلام‌آباد به‌سمت قصرشیرین قرار دارد و از شمال به جاده اسلام‌آباد- قصر‌شیرین، از جنوب به رودخانه امیرآباد، از شرق به زمین‌های اتکا و از غرب به زمین‌های زراعی امیرآباد منتهی می‌شود. دارای دو قسمت است. قسمت اول: قسمت غربی، محل استقرار یگان‌های مانوری و ستاد تیپ می‌باشد. قسمت دوم: قسمت شرقی، محل منازل سازمانی تیپ و استقرار خانواده‌ها به‌صورت مجزا می‌باشد (سند، مهندسی تیپ). این پادگان در طول هشت سال دفاع مقدس، همواره نقش بسیار ارزنده و جامعی در تدارکات و آموزش یگان‌های رزمی، نیروهای مردمی و تخلیه مجروحان جنگی داشته است (سند، رکن سوم تیپ). پس از انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت گروهک‌های محارب، یگان‌های پیاده و تانک جهت مقابله با ضدانقلاب، از پادگان خارج شدند و فقط باقی‌مانده یگان‌ها و خدمات در پادگان باقی ‌ماند و ازآنجایی‌که فاصله پادگان تا مرز کوتاه می‌باشد، تعدادی از یگان‌های بسیج از جمله تیپ‌المهدی (عج) کرمانشاه و تیپ انصارالحسین (ع) همدان برای مدتی در پادگان اسکان داده شدند. این پادگان با توجه به نزدیکی به مناطق عملیاتی در غرب کشور، در تدارک نیروها و همچنین سازمان‌دهی و آموزش گروه‌های عشایری و اعزام آن‌ها به نوار مرز، نقش بسیار مهمی داشته است (سند، رکن سوم لشکر). این پادگان در طی هشت سال دفاع مقدس، بارها به‌صورتِ گسترده توسط هواپیماهای دشمن بمباران‌ شد. تهاجم گسترده نیروهای عراقی به‌سمت محورهای قصرشیرین و گیلان غرب در اواخر جنگ در 31/4/۱۳67 آغاز شد. در نهایت با پشتیبانی ارتش مزدور عراق، نیروهای 5000 نفری منافقین، از جاده قصرشیرین به‌سمت سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غرب پیشروی کردند. در این زمان تعداد اندک کارکنان تیپ به سرپرستی سرهنگ برزو سلیمی معاون وقت تیپ 1 زرهی اسلام‌آباد، به مقاومت و درگیری علیه نیروهای منافق پرداختند؛ اما متأسفانه پادگان به تصرف نیروهای منافق در آمد و سقوط کرد و سرهنگ سلیمی در جلوی پاسدارخانه تیپ، توسط منافقان کشته شد و به درجه شهادت نائل آمد (اسناد و مدارک رکن سوم تیپ). **مآخذ:** اسناد، رکن سوم لشکر ۸۱ زرهی؛ اسناد، رکن سوم تیپ الله اکبر؛ اسناد، مهندسی تخصصی تیپ.