**اسیر در دفاع مقدس،** کلمه اسیر از دیرباز، در فرهنگ ایرانی وجود داشته و در فرهنگ‌نامه‌های فارسی مختلف، معنی شده است. اسیر در لغت‌نامه دهخدا؛ به معنی گرفتار، مقیّد، محبوس، دستگیر، دستگیرکرده، مأسور، بسته‌بندی، اسیف، برده، بردَج، بنده و جمع آن «اسیران» آمده است. در فرهنگ فارسی معین نیز به معنی گرفتار، برده، بنده و جمع آن «اسرا» آمده است. همچنین در فرهنگ عمید به معنی گرفتار، بندی، زندانی و کسی که در جنگ به دست دشمن گرفتار شود، آورده شده است. منابع مختلف درباره تعداد اسیران عراقی‌، آمارهای متفاوتی را اعلام کرده‌‌‌‌‌اند که در اینجا به سه مورداشاره می‌کنیم: 1- سرلشکر عراقی وفیق ‌السامرایی در کتاب خود «حطام‌البوابه‌الشرقیه» ادعا می‌کند که ایران، حدود 70000 اسیر از عراق گرفته است. 2- دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرده است که از سال 1360 به بعد، ایران 59830 اسیر عراقی را آزادکرده و حدود 9000 اسیر عراقی نیز از ایران پناهندگی دریافت کرده‌اند. با این حساب، مجموع اسیران آزاد‌شده و آن‌هایی که از ایران پناهندگی گرفتند، برابر 68830 نفر است که به آمار السامرایی نزدیک است. 3- از طرفی، دولت بعث عراق آمار ایران را قبول نداشت و ادعا کرده بود که 29000 اسیر عراقی در ایران وجود دارد (درویشی، 1385: 298- 300). در دوم فروردین 1359، دو نظامی عراقی اسیر شدند و تا شهریور همان سال (قبل از شروع جنگ)، 37 نفر از نیروهای مسلح آن کشور به اسارت رزمندگان ایران اسلامی درآمدند (نجفی، 1376: 79). با شروع جنگ تحمیلی، ‌اولین گروه اسرای عراقی به تعداد 91 نفر در هشتم مهر 1359، تحویل ارتش جمهوری اسلامی ایران شدند. اسرا پس از بازجویی اولیه از طرف یگان‌های حاضر در خط، به یگان‌های بعدی که لشکرها و قرارگاه‌های ارتش بود، منتقل می‌شدند تا در آنجا مورد بازجویی دوباره و تکمیلی قرار گیرند. مسئولیت نگهداری و اداره اسیران، بایگان دژبان ارتش بود و ابتدا دو اردوگاه حشمتیه و پرندک، صرفاً برای نگهداری اسیران در نظر گرفته شد؛ اما به‌تدریج به دلیل افزایش اسیران عراقی، مکان‌های دیگری (23 پادگان در چهارده شهر که عمدتاً مناطق خوش آب‌وهوا و مراکز استان‌ها بودند) برای نگهداری آن‌ها در نظر گرفته شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1359 و 1360؛ عملاً کلیه مسئولیت‌های اسکان، نگهداری، حفاظت و پشتیبانی اسیران جنگی را به عهده داشت و در موارد لازم ضمن هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه، وزارت کشور، هلال‌احمر، نخست‌وزیری، صلیب سرخ و سازمان‌های ذی‌ربط، همکاری‌های لازم را به عمل می‌آورد. این روند، به مدت 24 سال و تا آزادی کامل اسرا در پایان 1382 ادامه پیدا کرد (حبیبیان و عسکری، 1391: 51). مسئولین نگهداری از اسرای عراقی علاوه بر انجام گسترده خدمات بهداشتی به آن‌ها، در بخش فرهنگی نیز در قالب کمیته فرهنگی، اقدامات شایسته و قابل‌توجهی انجام دادند؛ ازجمله تعداد 6096 اسیر، حافظ کل یا نصف و یک‌سوم قرآن و 20000 اسیر عراقی نیز باسواد شدند. همچنین تمامی اسرا برای زیارت از اماکن مقدسه حرم حضرت امام رضا (ع)، حرم حضرت معصومه (س)، جمکران، حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و حرم امام خمینی (ره) اعزام شدند که تنها در یک مورد، عزیمت اسرا در قالب هفتاد کاروان به مشهد مقدس و صرف غذا در مهمان‌خانه آستان قدس رضوی انجام پذیرفت (همان: 60 و 61). طی مدت 24 سال نگهداری از این عده عظیم اسرای عراقی، تنها 47 نفر از آن‌ها موفق به فرار از بازداشتگاه‌ها شدند که همگی در مدت کوتاهی دستگیر و به اردوگاه بازگردانده شدند (مصاحبه با سرتیپ عبدالله نجفی، 19 مهر 1389). سرهنگ حسین فروتن‌نژاد مدیر کمیسیون اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس مطرح کرد: «در طول دوران دفاع مقدس، مسئولان ایرانی تلاش کردند تا اسیران معلول و کسانی که جراحت‌های خیلی شدیدی داشتند، با یکدیگر مبادله شوند؛ ولی طرف عراقی حاضر به همکاری نبود؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۱ مرحله، 1341 نفر از اسرای بیمار را یک‌طرفه آزاد کرد و عراقی‌ها نیز در اقدامی مشابه، ناگزیر به آزادی ۹۴۶ نفر از اسیران معلول و بیمار ایرانی شدند که تعدادی غیرنظامی زن هم در بین آن‌ها بودند. همچنین در یک اقدام انسانی در چندین مرحله، اسرای عراقی با خانواده‌های خود در اردوگاه حشمتیه تهران ملاقات حضوری داشتند که در طول تاریخ و در هیچ جنگی، چنین اتفاقی رخ نداده است. این‌گونه برخورد‌ها و رفتار‌های مشابه ازسوی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران با اسرای عراقی، باعث شد که حدود 10000 نفر درخواست پناهندگی کنند که از بین آن‌ها، 309 نفر در جنگ علیه نیروهای عراقی شرکت کردند و به شهادت رسیدند و 147 نفر نیز مفقودالاثر شدند». در بین اسرای عراقی، اسیرانی با ملیت‌های مختلف (پانزده کشور) به‌عنوانِ مزدور حضور داشتند که تعداد آن‌ها، ۲۴۷ نفر بود. بیشترین تعداد از این اسیران، از کشور مصر با 89 نفر بود و کشورهای امارات، لیبی، موریتانی و نیجریه کمترین اسیر و هر کدام‌یک نفر داشتند. این اسرا جدا از سایر اسرای عراقی، در مکان‌های خاصی نگهداری می‌شدند و مکاتبات زیادی با شخصیت‌های مذهبی، نظامی و سفارتخانه‌های کشورهای متبوع آن‌ها و مقاماتشان انجام شد. درنهایت با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و برابر مصوبات شورای عالی دفاع، این تعداد به مناسبت‌های مختلفی همچون اعیاد اسلامی، آزاد شدند. گفتنی است که از مجموع 247 نفر اسرای یادشده، پنج نفر آن‌ها در مدت اسارت، فوت کردند و سه نفر آن‌ها پناهنده و ۲۳۹ نفر با توجه به موارد اشاره‌شده در بالا، آزاد شدند. (نجفی، 1376: 105). **مآخذ:** حبیبیان، محمدحسن و شاداب عسکری، اسرای عراقی یا میهمان، تهران: سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، 1391‌؛ درویشی، فرهاد، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (جنگ ایران و عراق)، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1385‌؛ سامرایی، وفیق، حطام‌البوابه‌الشرقیه، (ویرانی دروازه شرقی)، مترجم: محمد‌نبی ابراهیمی، تهران: سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، ۱۳۹۷؛ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چ 6، تهران: انتشارات سپهر، 1364؛ فروتن‌نژاد، حسین و عزیزالله علی‌زاده، فرهنگ فارسی دوجلدی معین، چ 3، تهران: ادنا، 1384؛ نجفی، عبدالله، پابه‌پای آزادگان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386؛ سایت خبرگزاری دفاع مقدس، تاریخ انتشار 5 مهر ۱۳۹۸، کد خبر ۳۶۳۰۶۳.