آماده باش نیروی هوایی، طبق اسناد مرکز فرماندهی ستاد ارتش، عراق در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی (دهم بهمن 1357)، در حال برنامه‏ریزی گسترده‏ای جهت تقویت نیروی هوایی خود با احداث پایگاه جدیدی در منطقه زبیر و ... بوده است. در پی آن و هم‌زمان با بحرانی‌شدن وضعیت برخی مناطق کردنشین، تجاوزهای هوایی عراق در فروردين 1358 آغاز شد. نیروی هوایی عراق در 10:00 یازدهم اردیبهشت 1358، در کلیه یازده پایگاه هوایی خود به حالت آماده‏باش جنگی از نوع «پ یا ج» در آمد. پس از آن یگان‌های دریایی و هوایی عراق در منطقه بصره، در پانزدهم خرداد 1358 به حالت آماده‌باش در آمدند و این وضعیت تا تک سراسری دشمن در 31 شهریور 1359 همچنان استمرار داشت. نیروی هوایی نیز در مقابل و به‌تواتر، در وضعیت آماده‏باش هوایی و آمادگی عملیاتی قرار گرفت (خلیلی و دیگران، 1398، ج 3: 81). در پی بمبارانِ برخی از روستاهای مرزی غرب کشور، ناگزیر در 21 خرداد 1358 به فرماندهان پایگاه‌های هوایی همدان، تبریز و دزفول طی پیامی ابلاغ شد تا تعداد هواپیماهای آماده را به دو برابر افزایش و مأموریت گشت‌ رزمی هوایی در مرزها را ادامه دهند و در هر زمان، یک هواپیمای آماده یا آلرت در پرواز باشد. به‌این‌ترتیب پس از برقراری پوشش هوایی توسط جنگنده‏های نیروی هوایی، تهدیدهای هوایی ارتش بعثی در سطح فراوانی کاهش پیدا کرد. با تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان 1358، بار دیگر تحرکات هوایی عراق افزایش یافت. به‌منظور مقابله‏ اصولی با تهدیدهای ارتش عراق، طرح جامع عملیاتی البرز تدوین شد و در راستای آن، معاونت عملیات نیروی هوایی در سوم دی 1358، امریه‏ای را به پایگاه‏های هوایی ارسال کرد و طی آن، خواستار تدوین دستورالعمل آماده‏باش و همچنین بازنگری و تدوین مجدد طرح کلّی سامانه آماده‏باش نیروی هوایی شد (همان: 87). پیگیری این امر، تا روزهای آغازین 1359 ادامه یافت تا اینکه به دستور سرلشکر شادمهر رئیس ستاد ارتش در هجدهم فروردین 1359، یگان‏های نیروهای مسلح برای نخستین‏ بار به حالت آماده‏باش مرحله «3 الف» در آمدند. پس از ابلاغ این امریه، بلافاصله وضعیت آمادگی کلیه یگان‏های نیروی هوایی ارتش جهت مقابله با تجاوزهای عراق، در مرحله «3 الف» قرار گرفتند و معاون عملیاتی نیروی هوایی جهت کسب آمادگی، از پایگاه‏های شکاری خواست تا توان رزمی خود را بررسی و اعلام کنند. در 27 فروردین 1359 با توجه به آماده‏باش کامل پایگاه‏های هوایی کوت در استان العماره و شعیبیه در استان بصره عراق در مقابل با تدبیر معاونت عملیات نیروی هوایی، درجه ‏آمادگی پایگاه‏های سوم شکاری در همدان و چهارم شکاری در دزفول از این تاریخ به مرحله «3 ب» افزایش‌ یافت (همان: 88). در روزهای پایانی اردیبهشت، سرهنگ خلبان جواد فکوریکه خود را برای تصدی فرماندهی نیروی هوایی به‌جای سرلشکر باقری آماده می‏کرد؛ به پایگاه‌های سوم، چهارم و پدافند هوایی ابلاغ کرد که تا آمادگی کامل جهت مقابله با نیروهای متجاوز را داشته باشند؛ لیکن هواپیماهای ایرانی به‌هیچ‌وجه حق تجاوز به خاک عراق را ندارند و فقط در صورت تجاوز هوایی دشمن به خاک ایران، در صدد دفاع برآیند (نمکی عراقی و دیگران، 1395، ج 2). با روی کارآمدن سرهنگ خلبان جواد فکوری در تیر ۱۳59‌، فرماندهی پایگاه همدان در سوم تیر 1359 درباره وضعیت آماده‏باش از معاونت عملیات نیروی هوایی کسب تکلیف کرد و پیشنهاد‌هایی مبنی‏بر پیاده‌نمودن پنجاه درصد از جنگنده‏ها از مهمات بارگیری‌شده و انجام روزانه چهار پرانه یا سورتی پرواز آموزشی را مطرح نمود. ارتش عراق در این مقطع در ششم تیر 1359، مبادرت به انجام یک رزمایش سراسری موسوم به «سعد» کرد. با اجرای اين رزمایش، راهبرد ارتش عراق آشكار شد و در گزارشي كه فرماندهي اطلاعات و شناسايي (فاشا) داشت، يورش هوايي به استان خوزستان و پايگاه‏هاي هوايي آن سرزمين، پیش‌بینی ‌شده بود. پایگاه چهارم شکاری به استناد گزارش دسک هوایی لشکر 92 زرهی اهواز، در 25 تیر 1359 اعلام کرد که حمله هوایی به مناطق موسیان، عین‏خوش، دهلران، فکه، مهران، حمیدیه، دشت آزادگان، سوسنگرد، تپه الله‏ اکبر، پوشمان و هویره متصوّر است (خلیلی و دیگران، 1398، ج 3: 95). ، سماجا در 26 مرداد 1359 طی اطلاعیه‏ای اعلام کرد: به‌‌احتمال‌قوی در 24 ساعت آینده، یک حمله سراسری در نوار مرزی ایران انجام ‌می‌شود؛ بنابراین مراتب مذکور به پایگاه‌های ترابری و شکاری و فرماندهی پدافند هوایی، جهت احراز آمادگی لازم ابلاغ می‏شود. اطلاعات بعدی حاکی از این بود که کلیه یگان‌های رزمی مستقر در استان بصره، در آماده‌باش نوع «ج» بودند و براساس آن، مرخصی‏ها لغو شده و کارکنان باید در تمرینات پیوسته جهت آمادگی بیشتر شرکت کنند (خلیلی و دیگران، 1398، ج 3: 99). برابر گزارش خلبانان نیروی هوایی در یازدهم شهریور 1359‌، آرایش ارتش عراق برای تهاجم در منطقه شلمچه و خرمشهر مشهود شده بود. مرکز فرماندهی سماجا در سیزدهم شهریور 1359‌، حمله نظامی ارتش عراق به خاک کشورمان را در نیمه دوم شهریور، محتمل و قریب‏الوقوع پیش‏بینی کرد و به‌تبع آن، دستور آماده‏باش وضعیت «3 ب» برای نیروهای مسلّح اعم از نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ژاندارمری و صادر و مراتب به کلیه پایگاه‏ها و یگان‌ها ابلاغ ‏شد (نمکی عراقی و دیگران، 1395، ج 2: 68). درپی تشديد درگیری‏های پراکنده و برخوردهاي مرزي ميان دو كشور، نيروي زميني برابر دستور عمليات پدافنديِ ابوذر به لشكرهاي 81 زرهی کرمانشاه 92 زرهي اهواز و تيپ 84 پياده خرم‌آباد دستور داد تا از جايگاه گسترش خود خارج‌ و در سنگرهاي پدافندي در مناطق غربی و جنوب‏ غربی کشور مستقر شوند. نیروی هوایی نیز دراین‌رابطه موظف به پوشش هوایی و پشتيباني نزدیک هوایی (پشتیبانی آتش) از یگان‏های خودی از طریق پایگاه‏های دوم، سوم و چهارم شکاری شد. در این راستا یک فروند فانتوم در هفدهم شهریور 1359 و یک فروند بالگرد نیروی هوایی در نوزدهم شهریور 1359 سقوط کردند و خلبانان بالگرد همراه با سرگرد شمس‏بیگی فرمانده گردان 32 شکاری همدان که جهت هماهنگی آتش پشتیبانی هوایی به منطقه غرب اعزام شده بود، به شهادت رسیدند (خلیلی و دیگران، 1398، ج 3: 103). در 16:50 هجدهم شهریور، یک فروند هواپیمای اف 14 پایگاه هشتم پوشش هوایی منطقه قصرشیرین و نوار مرزی را به عهده گرفت و در روز بعد، یک فروند هواپیمای میگ 21 دشمن با شلیک موشک فونیکس خلبانان اف 14 ساقط شد (نمکی عراقی و دیگران، 1395، ج 2: 72). با تشدید تهدیدهای ارتش بعثی عراق در 25 شهریور 1359، بار دیگر بر آمادگی عملیاتی پایگاه‏های هوایی همدان و دزفول تأکید شد. معاونت عمليات نیروی هوایی (سرهنگ قیدیان) با گرفتن دستور رياست سماجا، به پايگاه‏هاي شكاري مذکور كه در خط مقدم درگیری قرار داشتند و هر لحظه امکان درگيري‌هاي سنگین‏تری وجود داشت، بار دیگر دستور ارتقای وضعیت آمادگی را در این دو پایگاه به درجه «3 ب» صادر کرد. بدیهی است که یگان‌های ديگر‌، همچنان در آماده‌باش «3 الف» قرار داشتند (خلیلی و دیگران، 1398، ج 3: 105). به دنبال آن پايگاه‌هاي هوايي تبريز، دزفول و همدان همراه با گروه‏های پدافند هوايي مربوطه شامل جنگنده-‏ بمب‏افکن‏های اف 5 و اف 4، سامانه‌هاي راداري و یگان‌هاي زمين‌به‌هوا در وضعیت آمادگي «3 ب» قرار گرفتند. ديگر پايگاه‌هاي هوايي نيز پس از دريافت دستور رزمیِ برگرفته از طرح عملیاتی البرز، فرمان «3 الف» دریافت کردند و آماده ورود به آمادگي «3 ب» شدند و پایگاه‏های مقدم با انجام اقدامات پدافندی غیر عامل، عملیات‏های رزمی را از طریق آشیانه‏ها انجام می‏دادند. ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي ايران در 29 شهریور 1359 براي تنوير افكار عمومي و رفع برخي ابهامات، اطلاعيه‏های شماره یکم و دوم خود را به‏ طور متوالی صادر کرد و به تشریح اوضاع جبهه‏ها از دهم تا 26 شهریور پرداخت (همان: 82). مآخذ: خلیلی، حسین و دیگران، اطلس نیروی هوایی ارتش در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ج 3 و 4، تهران: مرکز راهبردی نیروی هوایی ارتش، 1398؛ زمینه‏های آغاز تجاوز، جنگ ایران و عراق از نگاه مطبوعات، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، ج 1، شکیب، 1387؛ نمکی ‌عراقی، علی‌رضا و دیگران، نبردهای هوایی دفاع مقدس، ج 2، تهران: مرکز راهبردی نیروی هوایی ارتش، 1395.