ایلام، ایستگاه اطلاعات و شناسایی. در اواخر 1350 در منطقه ایلام، ارتفاعات کوه نخجیر به‌عنوان فاز اول پروژه آیبکس (بزکوهی) و اولين ايستگاه ثابت زميني جمع‌آوري اطلاعات سيگنالي، زير نظر معاونت اطلاعات عمليات‌ نيروي هوايي ارتش، تأسیس و عملیاتی شد. دولت وقت ایران در اقدامات اولیه پروژه آیبکس در دهه چهل، قراردادهايي با كمپاني‌هاي مختلف آمريكايي جهت اجراي پروژه‌ای گسـترده‌ با بهره‌گيري از سامانه‌های پيشرفته الكترونيكي منعقد کرد. ایستگاه شناسایی ایلام، يك ايستگاه زميني ثابت به‌عنوان یکی از منابع جمع‌آوري اطلاعات سيگنالي جهت رهگيري سيگنال‌هاي راداري و ارتباطي (رادیویی) کشورهای همسایه غربی به‌ویژه عراق، شروع به فعالیت کرد. براساس دستورالعمل مصوبه؛ مسئولیت رهگیری سیگنال‌های راداری، ارتباطی، مورس، چاپی و اطلاعات تصویری در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه و نیروهای فرامنطقه‌ای مستقر در منطقه، بر عهده گروه اطلاعات و شناسايی الکترونیکی (گاشا، فاشای امروز) واگذارشده بود. مأموریت ايستگاه‌هاي گاشا، جمع‌آوري اطلاعات راهبردي و تاكتيكي از فعاليت نيروهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌ای است. بخشی از اطلاعات رهگيري‌شده مربوط به نوع هواپيما و فعاليت آن‌ها، تعيين موقعيت ناو هواپیمابر و مسير حركت آن و ... است كه در زمان، به مبادي ذی‌ربط و ايستگاه‌هاي راداري اطلاع داده مي‌شد (شاه‌محمدی، ۱۳۹۸: ۵). با توجه به اينكه اطلاعات رهگيري‌شده به‌صورت شبانه‌روزي توسط کارکنان عملیات ايستگاه‌هاي گاشا، اطلاعات اوليه و خام بود؛ اين اطلاعات پس از ارسال به مراكز پردازش منطقه‌اي، مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته و سپس جهت تلفيق اطلاعاتی كه از ساير مبادي اطلاعاتي به‌دست‌آمده بود، به ستاد گاشا ارسال مي‌شد (همان: 7). ایستگاه اطلاعات و شناسایی ایلام با قدمتي بيش از پنج دهه فعالیت، در حوزه جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی؛ همواره تغذیه اطلاعات ارزشمند تاکتیکی و راهبردی غرب کشور را در پیکره عظیم خانواده اطلاعاتی نیروهای مسلح، در کارنامه خود دارد. با نگرش به تاريخچه یادشده و به دليل وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي، ادامه و تكميل پروژه فوق از اواسط مرحله اول (فاز 1) در عمل متوقف شد. با توجه به شروع جنگ تحميلي و نياز كشور به جمع‌آوري اطلاعات سيگنالي به‌ویژه در بُعد تاكتيكي، اقداماتي در مناطق حساس کشور انجام و با توجه به اولويت مناطق هدف و جهت بالابردن راندمان عملياتي، ايستگاه‌ شناسایی ایلام تکمیل‌تر شد (همان: 12). پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور عراق به اختلافات مرزی دامن زد و پیش از شروع جنگ تحمیلی، استان ایلام و سایت شناسایی ایلام را بارها مورد تجاوز هوایی قرارداد. اولین بمباران هوایی ایستگاه شناسایی ایلام توسط جنگنده‌های عراقی، در بیستم شهریور 1359 شمسی چند روز قبل از شروع رسمی جنگ تحمیلی انجام گرفت و طی آن، دو نفر از بهترین کارکنان عملیاتی گاشا (گروه اطلاعات و شناسایی الکترونیکی) به نام‌های همافردوم ابوالقاسم اکبری و گروهبان‌یکم سیدحسن نقوی به شهادت رسیدند. رادارها و تجهيزات مربوط به پدافند هوايي، اعم از دستگاه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و سيگنال‌هاي الكترونيكي، رادارهاي اخطار اوليه، كشف و شناسايي، تجهيزات و جنگ‌افزارهاي پدافند هوايي زمين‌به‌هوا و ...؛ در تمام لحظات سال، ماه و روز در حالت آماده‌‌به‌‌کار بوده و در صورت بروز ايراد نيز بلافاصله تجهيزات پشتيباني جايگزين مي‌شوند تا تأمين امنيت كشور، دچار خدشه نشود. بر همين اساس از همان اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي و با توجه به وضعيت متشنج ارتش، ايستگاه‌هاي راداري پدافند هوايي به‌خصوص جمع‌آوري و شناسايي اطلاعات سيگنالي، به‌عنوان يكي از آماده‌ترين واحدهاي ارتش ازنظر تجهيزات و نيروي انساني شناخته مي‌شدند. آمادگي ارتش و زیرمجموعه‌های آن خوشايند دشمنان، به‌خصوص دشمن بعثي نبود؛ زيرا آمادگي رزمي ارتش، منجر به كاهش احتمال موفقيت دشمن بعثي در حمله به ايران اسلامي مي‌شد. بر همين اساس، مزدوران داخلي و منافقين با هدايت بعثي‌ها، اقدام به ايجاد اختلال در عملكرد ايستگاه‌هاي راداري و اطلاعات و شناسايي مي‌کردند كه ازجمله اين مزاحمت‌ها، بايد به تلاش منافقین جهت حمله مسلحانه به ايستگاه اطلاعاتی ایلام اشاره كرد كه با هوشياري دليرمردان پدافند هوايي ارتش ناكام ماند. همافر کریم رمضان‌پور و همافر شهید عیوض باقری در زمان جنگ تحمیلی، نقش ارزنده‌ای را در عملیات شناسایی ایفا کردند. ایستگاه اطلاعات و شناسایی ایلام در طول هشت سال دفاع مقدس، بارها توسط جنگنده‌های عراقی موردحمله و بمباران هوایی قرار گرفت. از دوازده شهید گران‌قدر فاشا، هشت شهید مربوط به بمباران ایستگاه اطلاعات و شناسایی ایلام توسط جنگنده‌های عراقی می‌باشد. کارکنان عملیات سایت شناسایی ایلام در قبل از انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی، توانسته بودند با رهگیری‌های دقیق، استعداد تجهیزات پایگاه‌های هوایی و دریایی عراق را بررسی و تجزیه‌وتحلیل نموده و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مسئولان قرار بدهند (همان: 17). در 18/7/1360 نیروی زمینی ارتش و تعدادی از مقامات کشوری فکر می‌کنند که سایت شنود ایلام مسئول اعلام خبر و خطر است؛ به‌ویژه پس از انجام بمباران در پست شنود مقامات گروه اطلاعات شناسایی درخواست کردند که به مقامات کشوری ابلاغ شود که پست شنود، امکان اعلام خبر را ندارد (خورند، 1376: 159). بیشتر اطلاعات اعلام خطر را ایستگاه ایلام، به مبادی ذی‌ربط اطلاع می‌داد تا در بمباران‌های هوایی و موشک‌باران‌های عراق در کشورمان، امکان آسیب‌پذیری به حداقل برسد. سایت ایلام، خبر دستگیری مهندس تندگویان وزیر نفت را به‌وسیلۀ نیروهای عراقی در منطقه اهواز در 1359 رهگیری کرده بود. بخشی بزرگی از تحرکات نظامی عراق توسط سایت ایلام، رهگیری می‌شد (شاه‌محمدی، ۱۳۹۸: ۵). برای مثال سایت ایلام در 11:50 بیستم شهریور 1361‌، حتی توانست بالنی را در ارتفاع زیاد مشاهده کند که از سمت 270، به‌سمت 90 درجه درحرکت و در حال سقوط بود (سعیدمهر، 1376: 137). مآخذ: اسکندرلو، محمد، پدافند هوایی درگذر هشت سال دفاع مقدس، تهران: ج 1، نیروی پدافند هوایی، 1376؛ شاه‌محمدی، عبدالمطلب، روزشمار جنگ تحمیلی فاشا، ج 1، تهران: نیروی پدافند هوایی، 1398؛ سعیدمهر، حسن‌علی، پدافند هوایی درگذر هشت سال دفاع مقدس، تهران: ج 2، نیروی پدافند هوایی، 1376.