**اطلاعات الکترونیکی،** اطلاعات به دست‌آمده از طریق تجزیه‌وتحلیل انتشار امواج راداری را ایلنت یا اطلاعات الکترونیکی می‌خوانند. واژه ایلنت (اطلاعات الکترونیکی)، از تخصص‌های فرماندهی اطلاعات و شناسایی الکترونیکی (فاشا) است. به اطلاعاتي که از طریق تجزیه‌وتحلیل انتشار امواج راداری به دست می‌آید، اطلاعات الكترونيكي (ایلنت) می‌گویند. اطلاعات الکترونیکی، مكمل اطلاعات ارتباطي است. مسئولیت ره‌گیری سیگنال‌های الکترونیکی راداری در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه و نیروهای فرامنطقه‌ای مستقر در منطقه، بر عهده فرماندهی اطلاعات و شناسایی الکترونیکی است. ماهیت پروازی اهداف پرنده، تهدیدات شناورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، جابه‌جایی شناورهای نظامی، موشک‌های زمین‌به‌زمین، زمین‌به‌هوا و هوا‌به‌زمین، جابه‌جایی هواپیماها و فعالیت هواپیماهای ضد رادار توسط سامانه‌های ایلنت قابل ره‌گیری می‌باشد (شاه‌محمدی، 1397: 9). بخشی از اطلاعات سیگنالی- ایلنت، حوزه‌ای بسیار وسیع و جامع از جمع‌آوری، پردازش و تجزیه‌‌وتحلیل اطلاعات حاصل از امواج الکترومغناطیسی تشعشع‌شده از منابع دشمن بالقوه، به‌منظور هرگونه برنامه‌ریزی راهبردی و یا کاربرد رزمی است. در فن اطلاعات ایلنت، اطلاعات ناشی از اهداف مورد علاقه، به طور معمولی به‌صورت علائم و سیگنال‌های الکترونیکی جمع‌آوری و پس از اعمال فرایند مختلف پردازشی و تحلیلی، به اطلاعات معنی‌دار نظامی تبدیل و در نهایت با انجام ارزیابی‌های متعدد خیلی‌فوری در اختیار مصرف‌کنندگان ‌راهبردی، سیاست‌مداران، عملیاتی و فرماندهان میدان نبرد قرار می‌گیرد. با وجود اینکه اطلاعات ایلنت در اساس یک فعالیت راهبردی است؛ ولی در کاربردهای عملیاتی نیز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. مصرف‌کنندگان اصلی اطلاعات ایلنت علاوه بر فرماندهان نظامی، مسئولان رده‌های بالای نیروهای نظامی و تصمیم‌گیرندگان سطوح ملی را نیز شامل می‌شود. فعالیت‌های اهداف هوایی، دریایی و زمینی کشورهای منطقه، به‌وسیلۀ سامانه‌های ایلنت قابل رهگیری است (شاهی‌وندی، 1397: 7). داشتن اطلاعات کامل از فعالیت‌های نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی کشورهای هم‌جوار برای حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ملی هر کشور، یک اصل قلمداد گردیده و کشورهایی که در زمینه‌ دستیابی به چنین اطلاعاتی موفق عمل کنند، بدون شک جایگاه ویژه‌ای را در عرصه روابط بین‌الملل کسب و امنیت و اقتدار ملّی خود را در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی تضمین می‌کنند. بنابراین بهره‌برداری از یک سازمان اطلاعاتی جامع ضمن اینکه موجب تحقق نیازمندی‌های بالا می‌شود، نقش بسیار ارزنده‌ای نیز در تقویت بنیه دفاعی و سیاست بازدارندگی در مقابل نفوذ دشمن ایفا خواهد کرد (شاه‌محمدی، 1397: 11). مأموریت ایستگاه‌های ایلنت، جمع‌آوری اطلاعات راهبردی و تاکتیکی از فعالیت‌های نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. این اطلاعات به ‌دست‌‌آمده پس از پردازش،‌ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و در نهایت پس از تأیید نهایی در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح، جهت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت لشکری و کشوری و براساس نظریه نظامی و دفاعی کشور ارسال می‌شود (همان: 19). پیش از پیروزی انقلاب؛ منابع جمع‌آوری اطلاعات ایلنتی شامل یک ایستگاه زمینی ثابت در ایلام و دو ایستگاه متحرک که هر دو در طول نوار مرزی غرب کشور قرار داشتند. به‌علاوه دو فروند هواپیمای سی 130 و یک مرکز موقت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات سیگنالی در تهران، تکمیل و تحویل داده شد. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و اخراج مستشاران آمریکایی، ادامه انجام ره‌گیری‌های ایلنت با امکانات یک فروند هواپیمای سی 130 و پنج سایت در ایلام، امیدیه، غدیرخم، گنو و سد دز به مأموریت خود که جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات دریافتی و ارائه به مبادی ذی‌ربط بود، ادامه یافت (همان: 43). در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، ایستگاه‌های راداری پدافند هوایی، به‌خصوص ایستگاه‌های شناسایی اطلاعات ایلینتی، به‌عنوان یکی از آماده‌ترین واحدهای ارتش ازنظر تجهیزات و نیروی انسانی شناخته می‌شدند. در اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی، مزدوران داخلی و منافقین با هدایت بعثی‌ها، اقدام به ایجاد اختلال در عملکرد ایستگاه‌های راداری و اطلاعات و شناسایی کردند. گروه اطلاعات و شناسایی در بخش ایلینت، علاوه بر شناسایی انواع هواپیماهای مختلف و تشخیص نوع جنگ‌افزارهای مورد استفاده هواپیماهای دشمن، شناسایی و تشخیص انواع ایستگاه‌های راداری و جنگ‌افزارهای پدافند هوایی دریاپایه و زمین‌پایه دشمن را انجام می‌داد (همان: 7). با توجه به شروع جنگ تحمیلی و نیاز کشور به جمع‌آوری اطلاعات ایلینتی به‌ویژه در بُعد رزمی، اقداماتی به‌منظور سایت‌یابی در مناطق حساس انجام و با توجه به اولویت مناطق هدف، ایستگاه‌های متعددی تأسیس شد که در مواردی برای بالابردن راندمان عملیاتی و شرایط منطقه، جابه‌جا شدند. به‌عنوان‌ مثال می‌توان به ایستگاه‌های امیدیه و غدیرخم اشاره نمود که بعد از مدتی به ایستگاه‌های بهبهان و بندر طاهری تغییر مکان یافتند (همان: 12). فعالیت هواپیماهای ترابری و نظامی، جنگنده‌ها و آواکس، رادارهای ثابت زمینی، رادار مراقبت ساحلی، رادارهای اخطار اولیه و ارتفاع‌یاب، رادارهای وابسته به موشک‌های سام 2، سام ۳، سام 6، سام 8، توپخانه ضد هوایی، رادارهای هواشناسی، رادار موشک فراگ، رادارهای ناوچه‌های عراقی و شناورهای دریایی عراق و کشورهای منطقه و جمینگ در ایستگاه‌های فاشا نیز توسط تخصص ایلنت در هشت سال دفاع مقدس قابل ره‌گیری بوده است. (همان: 15). **مآخذ:** شاه‌محمدی، عبدالمطلب، پرواز بی‌بازگشت، تهران: نیروی پدافند هوایی‌، ۱۳۹۷؛ شاه‌محمدی، عبدالمطلب، فاشا قبل از انقلاب، تهران: نیروی پدافند هوایی، ۱۳۹۷؛ شاهی‌وندی، مجید، فاشا در هشت سال دفاع مقدس، تهران: نیروی پدافند هوایی، ۱۳۹۷.