

**اولين روز جنگ،** تهاجم وسيع و سراسري ارتش بعث عراق به سرزمين جمهوري اسلامي ايران، در 31 شهريور 1359 آغاز شد (پورداراب، 1384، ج2: 15). به دنبال حملات هوایی به شهرهای داخلی و مرکزی‌، تلاش همه‌جانبه نیروی زمینی عراق نیز آغاز شد (حسینی و جوادی‌پور، 1373، ج 3: 75). ۱۹۲ فروند هواپیمای جنگنده نیروی هوایی عراق، در 12:00 به‌طرف اهدافشان در داخل خاک ایران به پرواز درآمدند. صدام حسین درحالی‌که یک چفیه قرمزرنگ به سر داشت و نوار فشنگ به دور کمر خود بسته بود، بی‌آنکه درجات نظامی‌اش را نصب‌کرده باشد، وارد اتاق عملیات شد. عدنان خیرالله وزیر دفاع به او چنین گفت: «سرور من! جوان‌ها بیست دقیقه قبل پرواز کردند. صدام به او پاسخ داد: نیم ساعت بعد، کمر ایران را خواهند شکست». فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، بیانیه مفصلی با عنوان پاسخ فراگیر صادر کرد (سامرایی، 1390: 65). اولین اعلامیه ستاد نیروهای مسلح عراق در 19:00 سی‌ویکم شهریور ۱۳۵۹، از رادیو بغداد خوانده شد و طی آن، چنین آمد: در 12:00 به‌وقت محلی، پایگاه‌های نظامی و غیرنظامی ایران به شرح زیر موردتهاجم نیروی هوایی عراق قرار گرفت: فرودگاه مهرآباد، فرودگاه شیراز، فرودگاه بوشهر، فرودگاه دزفول، فرودگاه همدان، فرودگاه اصفهان، فرودگاه تبریز، فرودگاه امیدیه، فرودگاه کرمانشاه و فرودگاه اهواز (حسینی و جوادی‌پور، 1373، ج 3: ۷۶). خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی بعدازظهر روز سی‌و‌یکم شهریور ۱۳۵۹ به فاصله دو ساعت پس از حمله هوایی هواپیماهای عراقی به ایران، در پاسخ به آن، مأموریتی را تحت نام انتقام با بمباران هوایی دو پایگاه هوایی کوت و شعیبیه عراق‌ به‌منظور اثبات فعال‌بودن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به استراتژیست‌های عراق انجام دادند (معین‌وزیری، 1395: ۹۶). قوای جلودار عراقی در ساعات بعدازظهر روز ۳۱ شهریور، به خط مرز نزدیک‌تر شدند و در هر محلی که مناسب دیدند، از خط مرز عبور و مناطق سرکوبی را اشغال کردند. ازجمله نقاطی که قبل از اول مهر به اشغال قوای متجاوز عراقی درآمد، پاسگاه هدایت در شمال غربی قصرشیرین و پاسگاه گیسکه در حوالی سومار بود (حسینی و جوادی‌پور، 1373، ج 5: 74 و حسینی، 1395: 96). در آخرین ساعات روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ برابر با 22 سپتامبر ۱۹۸۰ که روز حمله سراسری عراق به جمهوری اسلامی ایران بود، دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن مذاکره با نمایندگان دو دولت، پیشنهاد کرد که مساعی جمیله خود را برای کمک به حل مسالمت‌آمیز برخورد میان دو کشور به کار بندد؛ اما با پاسخ روبه‌رو نشد (ولایتی، 1386: ۶۴). **مآخذ:** پورداراب، سعید، غرش توپ‌ها، تقويم تاريخ دفاع مقدس، ج 2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1384؛ حسینی، سیدیعقوب، نبردهای صحنه عملیات غرب، استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، تهران: ایران سبز، 1395؛ حسینی، سیدیعقوب و محمد جوادی‌پور، ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس، ج 3، اشغال خرمشهر و شکستن حصر آبادان، تهران: سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش، 1373؛ حسینی، سیدیعقوب و محمد جوادی‌پور، ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس، ج 5، نبردهای غرب کشور، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش، 1373؛ معین‌وزیری، نصرت‌الله، تحلیلی بر عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال اول جنگ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آئین‌نامه‌های رزمی نیروی زمینی ارتش، 1395؛ ‌سامرایی، وفیق، سرلشکر عراقی، ویرانی دروازه شرقی، چ 5، مترجم عدنان قارونی، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 1388؛ ولایتی، علی‌اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق بر جمهوری اسلامی ایران، چ 6، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1386.