**آمار،** هر نوع مدرک و نوشته‌ای که با اعداد و ارقام، اوضاع و احوال نیروی انسانی، وسایل و دارایی و ... را نشان دهد، آمار گویند (رستمی، 1386: 37). یکی از مهم‌ترین اقدامات اداره یکم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال‌های دفاع مقدس، محاسبه آمار کارکنان تحت امر ارتشی و ارائه آن به مبادی ذی‌ربط بود. اهمیت داشتن آمار دقیق از وضعیت کارکنان در دفاع مقدس، به حدی بود که هر نوع تصمیم‌گیری در هر رده‌ای از فرماندهان، بدون اطلاع از آمار کارکنان امکان‌پذیر نبود. در هر یگان، آمار کارکنان شامل آمار همه کارکنان تحت امر ارتش با درجات و وضعیت سلامتی و حضور و عدم حضور در نظر گرفته می‌شود. پیکره ارتش قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شامل یگان‌های ستاد ارتش، اداره دادرسی نیروهای مسلح، وزارت جنگ و سازمان‌های وابسته، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی و همچنین گارد شاهنشاهی بود. در آن مقطع (دی 1357) نسبت موجودی به سازمانی امرای ارتش هشتاد درصد، افسران ارشد 54 درصد و افسران جزء صددرصد بود (سند آماری 200-8-712، دوم دی 1357). این در حالی است که به فاصله 22 ماه تا آغاز دفاع مقدس، این آمار به‌شدت کاهش یافت. ازجمله دلایل کاهش آمار کارکنان ارتش بین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع جنگ تحمیلی عبارتند از: حذف بسیاری از کارکنان ارتش به دلایلی نظیر پاک‌سازی، بازخرید، انتقال بی‌رویه به سایر سازمان‌ها، استعفا و بازنشستگی؛ ازجمله اینکه حدود سی تا 35 درصد از افسران نیروی هوایی (به طور عمده افسران ارشد) و در نیروی دریایی بین 25 تا سی درصد کاهش آمار کارکنان ثبت شده است. در مجموع کارکنان نیروهای سه‌گانه ارتش، از 000/470 نفر به 000/180 نفر تقلیل یافتند. کاهش مدت خدمت وظیفه از دو سال به یک سال (حدود شصت درصد نیروی سازمان ارتش را کارکنان وظیفه تشکیل می‌دادند) و تقلیل استعداد کارکنان وظیفه یگان‌ها به پنجاه درصد، از دیگر ابعاد کاهش آمار کارکنان ارتش محسوب می‌شود (جهان‌فر، 1399 : 115 و 116). بااین‌حال با تدبیر فرماندهان و رشادت سایر کارکنان ارتش، کاهش شدید کارکنان، اثرگذاری بالایی بر بهره‌وری ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشت. **مآخذ:** رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی، تهران: ایران سبز، 1386؛ سند آماری 200-8-712، دوم دی 1357.