وصیتنامه شهید حسن بیات

بسم الله الرحمن الرحيم

اينجانب راضي نيستم از کلمه شهيد سوء استفاده شود. من راه خودم را پيدا کردم و به آن راه که اسلام است رسيدم و به برادران من بگوئيد که بروند تعليمات نظامي ببينيد و راه برادرشان را اگر دوست دارند ادامه دهند.

من داوطلبانه آمدم به ميدان جنگ اسلام با کفر و هيچکس مرا مجبور به اين کار نکرد. فقط امام امت و اسلام بود بدين گونه که امير المومنين (ع) چنين ميفرمايد: در درياي مرگ شنا کنيد تا به ساحل حق برسيد و جنگيدن با کفر و پيش گرفتن راه حسين (ع) به ساحل حق رسيدن است .

مادر، مي داني که پسرت را داماد کردي و مادر، مي داني که کسي در روز دامادي پسرش گريه نمي کند و شادي مي کند مادر تو، پدرم و برادرانم و خواهرانم را دلداري ده و ان شاء الله که شيرت را حلال ميکني.

مادر و پدر و برادران و خواهرانم از همه شما طلب ادامه راهم را ميکنم .

مادر، امتحان خودت را دادي و قرباني خودت را تقديم پروردگار عالم و اسلام عزيز کردي. مادر شما را مادر شهيد صدا ميزنند خوشا به حالت و فاطمه زهرا(س) و حسين ابن علي(ع) به شما اجر و مزد بدهد .

و باري عمو جان، کم و زياد ها را حلالم کن و امانتم را بگذار.

--------------------

 حسن بیات، ششم مهر ماه سال 1340 در روستاي سید شهاب شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان به دنیا آمد.

سال 1347 وارد دبستان شد و تحصیلات خود را آغاز کرد اما به دلیل کمبود امکانات تنها تا پایان دوره ابتدایي ادامه تحصیل داد.

در سال های انقلاب همراه با دیگر جوانان و نوجوانان در راهپیمایی های انقلابی شرکت کرد و در راه پیروزی انقلاب گام برداشت. پس از انقلاب و با شدت گرفتن جنگ تحمیلی، به عنوان سرباز ارتش در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و در عملیات های مختلف شرکت کرد.

سرانجام در پانزدهم آذر ماه سال 1361 در منطقه عملیاتی جفیر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و به کاروان شهدای اسلام و انقلاب پیوست.

پیکر وي را در گلزار شهداي زادگاهش به خاک سپردند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.