****

**آبیل، محمد،** (۱۳3۰- ۱۳6۰)خلبان شهید بالگرد 206 هوانیروز. 25 دی، در بیرجند متولد شد. پدرش، حاجی و مادرش، فاطمه چهکندی نام داشتند. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در بیرجند به پایان رساند (سند: 1301/ک/54). در 1352 در رسته خلبانی بالگرد در هوانیروز استخدام شد. دوره‌های آموزش نظامی، دروس زبان انگلیسی و 35 هفته پروازهای زمینی و هوایی را به مدت دو سال گذراند و به درجه ستوان‌سومی نائل آمد و با تخصص پرواز بالگرد شناسایی 206، در پایگاه هوانیروز کرمانشاه مشغول انجام وظیفه شد (پرونده خدمتی). در نوزدهم خرداد 1356، با دخترخانمی از خاندان چهکندی ازدواج کرد که حاصل آن، فرزندی به نام وحید است که در پنجم فروردین 1359 به دنیا آمد (تصویر شناسنامه). در طول خدمت نظامی به‌خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحول چشمگیری در اخلاق و رفتار او ایجاد شد که حیرت‌انگیز بود. بالگرد او در هفتم آبان 1360، دچار سانحه و آتش‌سوزی شدید شد و در منطقه دزفول- آبدانان به شهادت رسید (پرونده شهادت). همسرش می‌گوید: «دریکی از شب‌های ماه مبارک رمضان که از مسجد به خانه بازگشت، به نماز ایستاد و در دعای سجده بی‌هوش شد. وقتی به هوش آمد از مشاهده مولا علی (ع) گفت و افرادی که در حال خارج‌کردن تیر از پای مبارکش بودند» (مصاحبه با همسر شهید). سرتیپ خلبان مجید عقیقی‌روان فرمانده وقت هوانیروز درباره او گفته است: «خلبان آبیل قبل از شهادت، موی سرش را کوتاه کرده بود. جنازه او و دو نفر دیگر را پس از شهادت، به سردخانه برده بودند. من به‌اتفاق حاج‌آقا خلیق، برای شناسایی او رفتیم. جنازه‌ای که به ما نشان دادند، موهای بلندی داشت و برای من غیرقابل‌باور بود. یک جفت دستکش از مسئول سردخانه تقاضا کردم و سراغ دو جنازه دیگر رفتم. با یافتن پلاک هویت خلبان آبیل در بقایای سوخته یکی از جنازه‌ها، او را مشخص کردم. خلبان آبیل چندین ماه قبل از شهادت دارای حالات و رفتاری غیرقابل وصف بود. گویا به او الهام شده بود که به‌طور حتم شهید می‌شود. آخرین مأموریت و پرواز خلبان محمد آبیل، در نهم آبان 1360 در جنوب کشور (منطقه آبدانان) بود که براثر کمبود سوخت، دچار سانحه و آتش‌سوزی شد. در آن سانحه که به سقوط بالگرد شناسایی 206 منجر شد، خلبان آبیل و خلبان رسول جمشیدی به شهادت رسیدند» (عقیقی‌روان، مصاحبه). خلبان محمد آبیل با درجه سرلشکری، در آمار شهدای هوانیروز و جنگ منظور شده و مزارش در مشهد مقدس می‌باشد (سلطانی، ۱۳۸۲: 2). «بسم رب‌الشهداء و صدیقین. فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ایامی که ملت مسلمان و رزمنده ایران در عزای سرور شهیدان حسین‌بن علی (ع) به سوگ نشسته و با انقلاب عظیم خود، خاطره پرشکوه دیگری می‌سازند؛ دو تن دیگر از خلبانان شجاع و متعهد هوانیروز کرمانشاه در دفاع از اسلام عزیز به شهادت رسیدند و راه سرخ شهیدان کربلا را حسین‌گونه پیمودند؛ چراکه از او درس شهادت و شجاعت آموخته بودند. شهادت برادران مؤمن و متعهد و مکتبی سروان خلبان محمد آبیل، عضو انجمن اسلامی پایگاه و ستوان‌یار خلبان رسول جمشیدی این یاران راستین امام را به پیشگاه ولی‌عصر (عج) و نایب برحقش خمینی کبیر و ملت رزمنده و شریف ایران و خانواده محترمشان تبریک و تسلیت می‌گوئیم» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۶۰). **مآخذ:** پرونده شهادت، مدیریت ایثارگران، ستاد هوانیروز؛ پرونده خدمتی، معاونت نیروی انسانی، ستاد هوانیروز؛ تصویر شناسنامه شهید؛ روزنامه جمهوری اسلامی، سال سوم، یازدهم آبان 1360؛ سلطانی، مرتضی، راهیان معراج،، تهران: نشر شهید سعید محبی، 1382؛ سلطانی، مرتضی، مصاحبه با همسر شهید، سرتیپ‌دوم عقیقی‌روان و سرتیپ‌دوم ابراهیم محمدزاده.