

**ابوموسی،** پدافند هواییجزیره ایرانی در خلیج‌فارس. ابوموسی جنوبی‌ترین جزیره خلیج‌فارس، در 26 درجه خط عرض شمالی و در 55 درجه طول شرقی در فاصله 222 کیلومتری بندرعباس، واقع‌شده و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. این جزیره از دیرباز تاکنون به نام‌های بوموسی، باباموسی بوموف، ابوموسی و بوموسی و گپ‌سبزو خوانده شده و در اسناد تاریخی، بومو و بوم‌او یعنی آب و بوموسو و گپ‌سبزو (به معنای جای سبز) نام داشته است. در نقشه‌های قدیمی نیز با نام بوموف یا بوموسو ثبت‌شده است (بوم به معنی مکان) و سو چند معنا دارد. سو مخفف سوز، نام یک نوع سبزی است و در زبان فارسی کهن، معنای سبز می‌دهد. در مجموع می‌توان آن را به معنای سرزمین سبز نامید. همچنین این جزیره را منتسب به یک نفر ایرانی‌الاصل به نام موسی دانسته‌اند که در این جزیره زندگی و یا حکمرانی می‌کرده و نام جزیره، کنایه از این شخص بوده است. آب‌های اطراف این جزیره، دارای بهترین نوع مروارید است و یکی از موارد امرار معاش مردم ساکن در این جزیره، از این راه و ماهیگیری صورت می‌گیرد. جزیره ابوموسی دارای منابع نفت خام، در میدان مبارک در بخش دریایی خاور جزیره نیز می‌باشد. مالکیت این جزیره به همراه جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک پس از رفع استعمار توسط انگلیس و با استقرار دائمی مأمورین ایرانی در سه جزیره فوق طبق قرارداد 1971، به ایران واگذار شد؛ اما زمزمه‌های ناخشنودی امارات همواره مطرح بود. جزایر مذکور بنا بر تصورات واهی کشور امارات متحده عربی و با تحریک کشورهای فرامنطقه‌ای و عربی، مورد مناقشه قرار گرفت. این امر از 1990 میلادی، با اعلام مالکیت ازسوی امارات شدت بیشتری یافت. با توجه به اعلام مالکیت جزایر سه‌گانه ازسوی امارات با پشتیبانی کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس و تحریکات صورت‌گرفته ازسوی کشورهای فرامنطقه‌ای و درنهایت عدم توجه جوامع بین‌المللی به این درخواست نامشروع امارات، باز هم با تصورات غلطی که دشمنان قسم‌خورده ایران، عراق را وادار به جنگ هشت‌ساله کردند؛ دوباره پس از پایان جنگ و با اندیشه اینکه نیروهای مسلح ایران با فراغت از هشت سال جنگ، یارای نبردی دیگر آن‌هم در دریا را ندارند؛ با تحریک امارات به طریقی عمل کردند که قصد تصرف جزایر سه‌گانه ازجمله ابوموسی را دارند و اقداماتی را نیز دراین‌رابطه انجام دادند (گل‌وردی، 1381: 64). نیروهای مسلح ایران در این برهه از زمان، با آمادگی هرچه بیشتر و بهتر و استقرار نیرو و جنگ‌افزار در جزایر فوق و آب‌های سرزمینی در اطراف جزایر مذکور، این نقشه و توطئه را نقش‌ِبرآب کردند و با استناد به طرح جامع «نازعات» با محوریت نیروی دریایی ارتش‌، دفاع از جزایر سه‌گانه و از همه مهم‌تر جزیره ابوموسی در دستور کار قرار گرفت. کلیه نیروهای مسلح به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران در طرح نازعات‌، مأموریت یافتند تا با استقرار جنگ‌افزارها و نیروهای متخصص اعم از زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی و احداث استحکامات دفاعی متناسب با تهدیدات امارات، از این جزایر دفاع کنند (طرح نازعات). فرماندهی پدافند هوایی نیز در این راستا با همکاری نیروی هوایی ارتش در کنار سایر نیروهای مسلح، با طراحی طرح «حاصب» برای تأمین پوشش پدافند هوایی جزایر مذکور، مأموریت یافت تا با استقرار کلیه امکانات خود در جزایر فوق به‌ویژه جزیره ابوموسی، به مقابله با تهدیدات هوایی احتمالی بپردازد. برابر مصوبات، پدافند هوایی مأموریت یافت با استقرار آتشبار هاک و جنگ‌افزارهای توپخانه‌ای اسکای گارد، توپ 35 میلی‌متری اورلیکن و توپ 23 میلی‌متری در جزیره ابوموسی با فرماندهی و کنترل از طریق مرکز عملیات منطقه‌ای بندرعباس و پوشش راداری ایستگاه‌های رادار بندرعباس، جزیره کیش و جاسک، به ‌همراه هواپیماهای طرح پدافندی؛ از حریم هوایی جزایر مذکور حراست کند. پدافند هوایی ارتش علی‌رغم تهدیدات و تحرکات صورت‌گرفته علیه این جزیره که اغلب با حضور نیروی دریایی نیروهای فرامنطقه‌ای همراه بود، همگام با نیروهای دریایی و زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح، به مقابله و مقاومت پرداخت. هم‌اکنون نیز یگان‌های پدافند هوایی ارتش با آمادگی رزمی کامل و برخورداری از آخرین روش‌ها و تاکتیک‌های عملیاتی و تجهیزات نوین بومی‌سازی‌شده در این جبهه از دفاع هوایی کشور، آماده رزم و مقابله با تهدیدات هستند (طرح حاصب). **مآخذ:** گل‌وردی، عیسی، جغرافیای جزایر ایرانی خلیج‌فارس، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1381؛ طرح حاصب، پیوست پدافند و آفند هوایی طرح نازعات نیروی دریایی ارتش‌؛ طرح نازعات، طرح دفاع از جزیره بوموسی توسط نیروی دریایی ارتش.