حمیدرضا دماوندی

سم الله الرحمن الرحیم

(ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون)

گمان نبرید کسانیکه در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدایشان روزی می گیرند. پس از درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران, خمینی کبیر سخنانم را آغاز می کنم.

پدر و مادر عزیزم وقتی با تفنگ کلانشیکف قلبم را سوراخ کردند, وقتی ترکش خمپاره مغزم را متلاشی کرد, وقتی قطعه قطعه گوشت بدنم را از زیر شن تانک بیرون آوردند و یا وقتی اسیر شدم اصلا” ناراحت نباشید زیرا من راهم را انتخاب کرده بودم و آن را به پایان رسانیدم, البته به خوبی.

تفنگم را بیاورید تا قلب دشمن مزدور را نشانه گرفته وآن را متلاشی کنم تا دیگر به خاک مقدس سرزمین ما حمله نکند. کفنم را بیاورید تا بپوشم زیرا من از سرورم حسین بالاتر نیستم؛ آری کفنم را بیاورید تا آن را با خون گلگون کنم, زیرا من از چمران بالاتر نیستم.

آری پدر و مادر عزیزم با فرستادن پیامی برای ملت سخنانم را تمام میکنم و آن این است که وحدت خود را حفظ کنید تا جائی که امکان دارد.

(والسلام)