**ارتباطات،** وسایل انتقال اطلاعات از هر نوع از یک شخص یا محل، به شخص یا محل دیگر را ارتباطات می‌گویند (رستمی، 1378: 68). مهم‌ترین مأموریت واحدهای مخابراتی در دوران دفاع مقدس، فراهم‌آوردن ارتباطات موردنیاز برای فرماندهان و مسئولان بود. این ارتباطات به‌صورت متحرک، ثابت، مضاعف و هم‌جوار با رده‌های بالا و پایین در باندهای مختلف رادیویی، چندچانلی، تلفنی، تلگرافی، تلکس و امربری و سایر ارتباطات بنا به نیاز عملیاتی برقرار می‌شد. واحدهای مخابراتی، مأموریت برقراری ارتباطات موردنیاز را در آن زمان چه در هنگام عملیات‌ها و چه غیر عملیات به‌خوبی انجام دادند. برقراری ارتباطات موردنیاز در سطح ارتش و همچنین نیروهای مسلح علاوه بر افزایش روحیه کارکنان، نقش مؤثری در سرعت تبادل اطلاعات برای سامانه فرماندهی نیز ایفا کرد و همین امر باعث شد تا فرماندهان توانستند فرامین و تدابیر لازم را در رده‌های مختلف و در زمان مناسب، به زیرمجموعه خود برسانند. این اقدام با توجه به موانع و مشکلات آن دوران، کار بسیار بزرگی بود، یعنی تلاش کارکنان مخابراتی در برقراری ارتباطات در لایه‌های مختلف از یک‌سو و پایداری و امنیت آن ازسوی دیگر خیلی تأثیرگذار بود (مختارزاده، 1399‌: 3). ارتباطات ارتش در آن زمان، تنوع فراوانی هم از بُعد مکانی و هم از بُعد لایه‌های ارتباطی داشت و با توجه به نوع عملکرد‌شان، هرکدام دارای ویژگی‌های خاصی بودند. ازجمله این ارتباطات می‌توان به مواردی از قبیل ارتباطات رادیویی، بی‌سیمی، متحرک و ثابت در باندهای مختلف فرکانسی با توجه به برد بلند و برد کوتاه آن‌ها به‌صورت صوت، تلگراف (مورس) و تله‌تایپی، ارتباطات چندچانلی، ارتباطات تلفنی به‌صورت خطوط شهری، هات لاین (نقطه‌به‌نقطه)، ارتباط ترانک، تای لاین، اف.ایکس و تلکس اشاره کرد. برقراری این حجم از سامانه‌های ارتباطی، هماهنگی در تبادل اطلاعات و حفظ و نگهداری آن‌ها، کار بسیار بزرگ و مشکلی بود که توسط مسئولین مخابراتی در آن زمان برنامه‌ریزی و اجرا شد؛ به‌طوری‌که در کلیه عملیات‌ها در آن زمان مخابرات با برقراری ارتباطات موردنیاز همیشه در صحنه و خط مقدم جبهه‌ها حاضر بود (عسکری، 1399: 1). **مآخذ:** رستمی، محمود، فرهنگ واژه‌های نظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1378؛ مختارزاده، ناصر، مصاحبه کتبی، 1399؛ عسکری، یدالله، مصاحبه کتبی، 1399.