شهید علیرضا باقری در تاریخ یکم دی 48 در شهر بهار همدان چشم به جهان گشود. وی تحصیلات خود تا پنجم ابتدایی ادامه داد و از طرف بسیج به جبهه اعزام شد و به عنوان تک تیرانداز در جبهه به ایفای مسئولیت پرداخت. باقری در تاریخ 26 دی 65 در اثر اصابت ترکش دشمن بعثی در شهر خرمشهر به فیض شهادت نائل آمد و اکنون پیکر پاکش در گلزار شهدای روستای مهاجران آرام خفته است.

آنچه می‌خوانیم وصیت‌نامه شهید باقری است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان، اینجانب علیرضا باقری وصیت‌نامه خود را آغاز می‌کنم اول سلام و درود فراوان به مهدی موعود منجی بشریت و نائب بر حقش آن پیر جماران خمینی بت‌شکن و سلام و درود بر شهدای مظلوم ایران و کربلای حسین(ع) و سلام مردم شهید پرور و قهرمان پرور ایران و سلام بر شما پدر و مادر عزیز.

ای مادرعزیزم می‌دانم که چقدر برای بنده رنج کشیدید و این حقیر شما را تنها گذاشتم و رفتم، آن زمان که معشوقم و معبودم صدایم کرد.

پدر جان اگر این بنده حقیر لیاقت و سعادت داشتم و شهید شدم مرا حلال کنید عاجزانه از شما حلالیت می‌طلبم مرا حلال کن. برایم ناراحت نباشید و شما افتخار کنید که خداوند به شما چنین فرزندی عطا فرمود که در راه خداوند شهید شود.

ای مادر عزیزم، ای مادر مهربان، در دنیا من می‌دانم که تو چقدر برای من رنج کشیدی تا مرا بزرگ کردید که آن خواب‌های شیرینت برای من گذراندی من می‌دانم که اگر گریه می‌کردم شما حاضر بودید جگرت پاره پاره بشود اما ولی برای من گریه نکنید.

مادر می‌دانم اما ولی این یک امریست الهی؛ خواهش می‌کنم که مرا حلال کنید.ای خواهران عزیز می‌دانم که چقدر تا به حال برای من جگرسوزی کردید، من می‌دانم که خواهر چقدر برادر را می‌خواهد، خواهر حاضر است بر چشمش گلوله برود اما یک خار به پای برادرش نرود. ای خواهران عزیزم برای من ناراحت نشوید و مرا حلال کنید.

ای برادران عزیز از شما می‌خواهم که اگر لیاقت داشتم و شهید شدم سلاح مرا نگذارید بر زمین باقی بماند بلکه سلاح مرا بردارید و با دست دیگر قرآن برگیرید و این دشمن دین اسلام را نابود کنید.

انتهای پیام/89047/ 20