**اسدآباد ایستگاه ارتباطی،** در گردنه اسدآباد استان همدان قرار دارد. این ایستگاه در دوران قبل از انقلاب، به‌عنوان ایستگاه ماهواره‌ای غرب کشور طراحی ‌شده بود. به دلیل موانع و پستی و بلندی‌های کوه‌های غرب کشور، ارسال و دریافت امواج مخابراتی با مشکل مواجه بود. در این ایستگاه که در ارتفاعات کوه‌ها قرار دارد، سیگنال‌های دریافتی پس از تقویت، به داخل کشور و یا به مناطق غرب کشور ارسال می‌شود. این ایستگاه، قابلیت رله ارتباطی امواج را داراست. چندین دستگاه ارتباطی برای ارگان‌های دولتی، در آن مستقر هستند. علاوه بر سامانه‌های ارتباطی، سامانه‌ها و آنتن‌های ارسال امواج رادیو و تلویزیون در آنجا استقرار دارند. در فصل زمستان به علت بارش سنگین برف و کولاک، تردد به این ایستگاه به‌سختی انجام می‌شود. این ایستگاه در طول هشت سال دفاع مقدس، نقش ارزنده و حیاتی در ارتباط واحدهای دفاعی و مخابره اطلاعات از میدان جنگ به مرکز و اقصی نقاط کشور ایفا کرده است. پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار سامانه‌های پدافندی برای محافظت از این ایستگاه، توانست توانمندی خود را به‌خوبی به نمایش بگذارد. جنگنده‌های نیروی هوایی عراق در طول جنگ تحمیلی، چندین بار قصد حمله به آنجا را داشتند که با آتش پدافندی، مجبور به ترک منطقه شدند (اسکندرلو، 1373: 25). فرماندهی اطلاعات و ارتباطات ‌پدافند ‌هوایی ‌ارتش (فاوا) در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس، از رسته‌های ﻣﻬﻢ پشتیبانی‌کننده رزﻣﻨﺪﮔﺎن ایران اﺳﻼمی ﺑﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ آن، ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ یگان‌ها ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ رده‌های ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻮرت می‌گرفت و از عالی‌ترین ﺳﻄﻮح ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﺟﻨﮓ، ﺗﺎ پائین‌ترین ﺳﻄﻮح از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ می‌شدند. ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس، به‌عنوان ﺳﻠﺴله‌اﻋﺼﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻠﻤﺪاد می‌شد و ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و تعیین‌کننده در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ عملیات ﺑﻮد؛ چراکه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل، ﺑﺪون ارﺗﺒﺎﻃﺎت امکان‌پذیر ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺎوا ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و تجهیزات در سال‌های دﻓﺎع ﻣﻘﺪس؛ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﻮرات، تصمیمات و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن را ﺑﻪ رده‌های ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داشته و ﭘﺎبه‌‌پای آﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ عرصه‌ها ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوضاع جبهه‌ها ﻣﻄﻠﻊ می‌شدند و ﺗﺪاﺑﯿﺮ، دیدگاه‌ها و دستورات ﺧﻮد را ﺑﻪ آن‌ها اﺑﻼغ می‌کردند. ﺣﺮﮐﺎت دﺷﻤﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت دشمن، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح می‌رسید و اﻗﺪاﻣﺎت موردنظر در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت نیروهای متخاصم عراقی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﯾﮕﺎنﻫﺎي رزﻣﯽ اﺑﻼغ می‌شد (کیا، ۱۳۹۴: ۲۲). پست فرماندهی ایستگاه ارتباطی اسدآباد در طول جنگ تحمیلی، پیام‌های مخابره‌شده را با کد امنیتی، در اختیار پست فرماندهی اصلی در منطقه پدافند هوایی همدان قرار می‌داد. شبکه کنترل فرماندهی ایستگاه ماهواره‌ای اسدآباد عبارت بودند از: پست فرماندهی، مکانی مناسب برای دستورات فرمانده و تصمیم‌گیری‌ها، فرعی؛ پست فرماندهی اصلی گروه پدافند هوایی، مرکز کنترل گزارش‌ها و مواضع آتشبار 2 ارتفاع کم تحت امر گروه پدافند هوایی همدان (همان: 39). در دوران دفاع مقدس چهار عراده توپ 23 میلی‌متری و دو عراده توپ 35 میلی‌متری مربوط به جنگ‌افزارهای ارتفاع کم، به‌منظور حفاظت در مقابل بمباران جنگنده‌های عراقی، توسط گروه پدافند هوایی همدان در آن ایستگاه ارتباطی مستقر شدند. در تیر 1367 به علت افزایش هجوم حملات هوایی عراق و مقدمات عملیات مرصاد با گسترش سامانه‌های پدافندی در غرب کشور، نُه عراده توپ ضدهوایی 35 میلی‌متری و سه قبضه موشک سهند 3 توسط گروه پدافند هوایی همدان در ایستگاه مخابراتی اسدآباد استقرار یافتند (رخت‌افکن، ۱۳۹۸: ۱۵۹). از افسران و درجه‌داران شاخص در دفاع هوایی این سایت، می‌توان از سرهنگ حسین حاجی و سرهنگ رحمت‌الله یاراحمدی نام برد که در گسترش پدافند هوایی این ایستگاه، نقش مهمی را ایفا کردند. ایستگاه ماهواره‌ای اسدآباد زیر نظر پست فرماندهی و مرکز کنترل گزارش‌ها منطقه پدافند هوایی همدان، فعالیت داشت. دیده‌بانان آموزش‌دیده گروه پدافند هوایی همدان مستقر در این ایستگاه، تمامی تجاوزات مرزی جنگنده‌های دشمن بعثی را رسد و به‌موقع به مبادی ذی‌ربط منعکس می‌کردند. یک قبضه موشک دوش‌پرتاب سهند 3 در اردیبهشت‌ 1367، به طرح دیده‌بانی ایستگاه ارتباطی اسدآباد اضافه شد (همان: 204). **مآخذ:** اسکندرلو، محمد، در گذرگاه هشت سال دفاع مقدس، تهران: نیروی هوایی، 1373؛ رخت‌افکن، علی، گسترش تجهیزات پدافندی، تهران: نیروی پدافند هوایی، 1398؛ کیا، سیداحمد، نقش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات دفاع مقدس، تهران: نیروی پدافند هوایی، 1394.