**اروندرود،** رودخانه‌ای در جنوب غربی ایران است كه از به‌ هم‌پیوستن رودهای دجله، فرات و كارون تشكیل می‌شود. اروندرود با طول حدود 190 كیلومتر پس از عبور از جنوب خرمشهر، در مصب خود در غرب جزیره آبادان، به خلیج ‌فارس می‌ریزد. حدود نیمی از طول این رودخانه، مرز مشترك ایران و عراق را تشكیل می‌دهد (جعفری، 1384: 106). **شط‌العرب به معني ساحل عرب‌هاست و اشاره به تلاقي دو رودخانه دجله و فرات تا قبل از رسيدن به مرز ايران و عراق در تقاطع نهر خين دارد كه مسير رودخانه پس ‌از آن، مرز بین‌المللی ايران و عراق را تشكيل مي‌دهد كه در اين قسمت، اروندرود نام دارد (عزتي، عزت‌الله، 1381: 25). ا**روندرود یك رودخانه قابل كشتی‌رانی است كه در ساحل آن، بندرهای مهم بصره و خرمشهر قرار دارند. آب اروندرود كه از دریا تأثیر می‌پذیرد، اغلب در جزر و مد است و این وضعیت در طول شبانه‌روز، در مجموع چهار بار تكرار می‌شود (درودیان، محمد، 1378: 163). ارتفاع جزر و مد اروند، هیچ‌گاه با یكدیگر برابر نیست؛ چون وزش بادهای مختلف و وضعیت متغیر ماه و خورشید و تغییرات دبی در بالادست اروندرود اختلاف دارد. به‌كاربردن نام اروندرود به ‌جای شط‌العرب، از سال 1338‌ش/1959‌م آغاز شد. دولت عراق تا 1975‌م از پذیرفتن نام اروندرود بر این رودخانه امتناع می‌کرد؛ اما در همین سال بر اساس قرارداد الجزیره، به‌طور رسمی نام اروندرود را به‌ جای شط‌العرب پذیرفت (جعفری، 1367: 357) قرارداد مرزی 1975‌م ایران و عراق، با تعیین نهایی خط تالوگ (خط‌القعر) در اروندرود به‌مثابه مرز مشترك دو كشور، به یكی از اختلافات دیرینه كه مسئله اروندرود به وجود آورده بود، پایان داد. ‌پس از آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسئله مهمی در روابط دو كشور روی نداد و دولت عراق برای جلب خشنودی شاه، ابتدا فعالیت‌های امام خمینی (ره) را در عراق محدود و سپس ایشان را مجبور به ترك عراق كرد و به همین علت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روابط دو كشور رو به سردی رفت (طلوعی، محمود، 1370: 181- 182)‌. دولت عراق در خرداد 1358، شروع به تقویت پاسگاه‌های مرزی خود در خوزستان کرد. بالگردهای عراق بر فراز اروندرود به پرواز درآمدند و ارتش آن كشور با اعزام ناوچه‌های گشتی به اروندرود و پرواز بالگردهای خود بر فراز پاسگاه ژاندارمری خسروآباد و آبادان، تجاوز خود را به حریم آبی و هوایی ایران آغاز كرد (جوادی‌پور و دیگران، 1372). همچنین ارتش عراق در شهریور 1359 در ساحل جنوبی اروندرود، به اقدامات مهندسی و تقویت گارد ساحلی خود پرداخت و توپخانه خود را در طول پانزده كیلومتری ساحل اروندرود رو‌به‌روی شهرهای آبادان و خرمشهر آرایش داد. نیروهای هوایی و دریایی ارتش عراق آخرین شناسایی‌های خود را از ساحل شمالی اروندرود انجام دادند؛ تا جایی كه عبور شناورهای ایرانی در اروند، ناامن شده بود. از 28 شهریور 1359، دو روز پس از لغو یک‌جانبه قرارداد 1975م به‌وسیلۀ صدام و ادعای حاکمیت مطلق بر اروندرود، نیروی دریایی عراق اقداماتی در این رود انجام داد كه به‌تدریج بر آن افزوده شد (مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1382). به‌طوری‌که یك فروند ناوچه عراقی در 29 شهریور 1359 طی درگیری در محل ّ تلاقی اروندرود و نهر خین، هدف قرار گرفت و به‌کلی منهدم و غرق شد. طی درگیری در این آبراه، یك فروند كشتی عراقی و دو فروند ناوچه موشک‌انداز و یك فروند ناوچه گارد ساحلی ارتش عراق به گِل نشست (همان: 54). تیراندازی با توپخانه و سایر سلاح‌های سنگین در 30 شهریور 1359 بین نیروهای عراقی و نیروهای مسلح ایران در اروندرود ادامه داشت و تلفات و ضایعاتی را بر جای گذاشت. در این درگیری، یك كشتی لایروبی عراق در كنار اروندرود غرق شد. همچنین یك ناوچه موشک‌انداز اوزای عراقی به وزن دویست ُتن كه مسلح به چهار موشك و دو تیربار بود، به‌وسیلۀ نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌کلی منهدم و غرق شد. با شروع جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359، اروندرود به دلیل اینكه هرگونه عملیات نظامی را با محدودیت مواجه می‌ساخت، موردتوجه نیروهای نظامی دو كشور ایران و عراق نبود و فقط تأسیسات نظامی و غیرنظامی دو كشور در ساحل آن، با آتش توپخانه‌ تخریب ‌شد. با این ‌حال توپخانه ارتش عراق در همان آغاز جنگ، كرانه اروندرود ایران را گلوله‌باران كرد. درگیری‌ها در کرانه‌ی اروندرود در جنوبی‌ترین قسمت، حساسیت و اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چون خرمشهر مهم‌ترین هدفی بود كه در طول جنگ تحمیلی به تصرف نیروهای متجاوز عراقی درآمد (معین‌وزیری، ص 50). ارتش عراق در اول مهر 1359 با توپخانه‌ خود از جنوب ساحل اروندرود، اقدام به آتش سنگین بر منطقه خرمشهر و آبادان كرد (همان: 59). در مقابل، رزمندگان ایران اسلامی در کرانه‌ جنوب اروندرود، به تأسیسات بندر البكر و الامیه عراق آسیب سختی وارد آوردند (همان: 66). درگیری بین طرفین در سواحل اروند همواره ادامه داشت. لشکر 92 زرهی اهواز در 8/12/ 1359 اعلام کرد: «مبادله آتش توپخانه بين نيروهاي خودي و دشمن، در تمام منطقه اروندرود ادامه داشت و توپخانه خودي، مواضع نيروهاي عراقي را در مناطق ام‌الرصاص، سيبه، سيحان، الدويب و سواحل کارون زير آتش قرار داد» (تقویم تاریخ نیروی دریایی ارتش، ج 12: 154). مدیریت اطلاعات نداجا در 28/12/1359 گزارش داد: « يک فروند قايق نيروي دريايي عراق که به‌منظور کمک‌رساني از بصره عازم فاو بود، 10:00 مورد اصابت توپخانه ايران قرار گرفت و ضمن آسيب به قايق، سه نفر مجروح شدند» (همان، ج13: 20) مبادله آتش بین نیروی خودی و دشمن در طول جنگ تحمیلی ادامه داشت و پیرو آن، خساراتی به نیروها وارد آمد تا اینکه عملیات والفجر ۸، در 10:22 بیستم بهمن ۱۳۶۴ در منطقه خسروآباد تا رأس‌البیشه آغاز شد و ضمن عبور از رودخانه اروند و شکست استحکامات و نیروهای عراقی، با پیروزی نیرو‌های ایرانی در ۲۹ فروردین ۱۳۶۵ به پایان رسید. **مآخذ:** مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1375؛ هجوم سراسری، مركز دائره‌المعارف دفاع مقدس، بنیاد دفاع مقدس؛ جعفری، عباس، گیتاشناسی ایران، ج 3، 1384؛ طلوعی، محمود، جنگ خلیج ‌فارس فرآیند خاورمیانه، تهران: 1370؛ آبادان در جنگ، تهران: مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1382؛ جوادی‌پور و دیگران، نقش ارتش در هشت سال دفاع مقدس، ج 1، نبردهای غرب دزفول، تهران: سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش، 1372؛ معین‌وزیری، نصرت‌الله، تحلیلی بر وقایع صحنه عملیات خوزستان درسال اول جنگ، تهران: سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1384؛ تقویم تاریخ نیروی دریایی ارتش، ج 12، سیاری، حبیب‌الله و دیگران، 1390؛ تقویم تاریخ نیروی دریایی ارتش، ج 13، سیاری، حبیب‌الله و دیگران، 1391؛ درودیان، محمد، سیری در جنگ ایران و عراق، ج 2، خرمشهر تا فاو، تهران، مركز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1378؛ **عزتي، عزت‌الله، تحليلي بر ژئوپليتيك ايران و عراق، دفتر مطالعات سياسي و بین‌المللی، 1381.**