**ابوذر،** پادگان مرزی در منطقه سرپل ‌ذهاب. وقوع یک‌رشته درگیری‌ها و اغتشاشات محلی در حدود ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ در مرز خسروی، باعث اعزام یگان‌هایی از تهران و دزفول به منطقه سرپل و قصر شیرین جهت واپایش اوضاع شد. این یگان‌ها که مأموریت ابتدایی‌شان ۴۵ روز تعیین‌شده بود، با برپایی چادر در منطقه ریخک، در نزدیکی سرپل ذهاب مستقر شدند. طولانی‌شدن مدت‌ مأموریت، لزوم استقرار دائمی نیروهای نظامی را در منطقه به‌خوبی نشان می‌داد. در نهایت تصمیم بر آن شد تا پادگانی در فاصله بیست کیلومتری جنوب شرقی شهر سرپل ذهاب، در دامنه کوه‌های دانه‌خشک و نواکوه احداث شود. نام این پادگان که ابتدا «قلعه‌شاهین» نامیده می‌شد، بعد از انقلاب اسلامی به نام «ابوذر» تغییر نام یافت و تیپ ۳ زرهی لشکر 81 زرهی کرمانشاه در آن استقرار پیدا کرد و هم‌اکنون تیپ ۷۱ پیاده- مکانیزه در آن مستقر است. مسئولان پادگان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بروز ناآرامی‌هایی در منطقه، با تشکیل گروه ضربت متشکل از نظامیان پادگان ابوذر و افرادی از جوانان شهرستان، حلقه امنیتی شهرستان سرپل ذهاب را ایجاد کردند و آرامش را به شهر بازگرداندند. با مشاهده قرائن حمله گسترده عراق، یگان‌های تیپ ۳ زرهی لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در مناطق باویسی تا نفت شهر مستقر شدند؛ اما هم‌زمان با آغاز تهاجم عراق و به‌منظور حفظ گردنه پاطاق، دستور عقب‌نشینی و تخلیه پادگان صادر ‌شد. یک گروه رزمی از هوانیروز کرمانشاه متشکل از یک فروند بالگرد شناسایی ۲۰۶ و سه فروند بالگرد کبرا، در پادگان ابوذر مستقر ‌شدند. این گروه پروازی مأموریت داشتند که پس از عقب‌نشینی نیروهای خودی، زاغه‌های مهمات را منهدم کنند؛ اما خلبان علی‌اکبر شیرودی و هم‌رزمان وی تصمیم گرفتند تا آنجا که امکان دارد، پیشروی عراق را متوقف کنند و در صورت شهادت، آخرین بالگرد، زاغه‌های مهمات پادگان را منهدم کند. چند ساعت بعد از صدور دستور تخلیه، غیر از چند نفر از نیروهای پادگان و دوازده نفر از کارکنان هوانیروز، کسی در پادگان باقی نمانده بود. خلبانان بلافاصله یورش به‌طرف دشمن آغاز کردند و دشت ذهاب همان روز، گورستان تانک‌های عراقی شد و عراق از تصرف پادگان بازماند و طولی نکشید که نیروهای ارتش و سپاه به پادگان مراجعت کردند. درواقع این پادگان در کنار رزمندگان ارتشی؛ میزبان نیروهایی از ژاندارمری، جهاد سازندگی، سپاه‌، بسیج و گُمجن عشایر غرب شد که جهت دفاع از ایران و اسلام، به جبهه آمده بودند. جبهه‌های غرب که شامل ریجاب، سرپل ذهاب، گیلان غرب، سومار و نفت‌شهر می‌شد؛ همگی تحت امر فرماندهی جبهه غرب در پادگان ابوذر قرار داشتند و طراحی عملیات‌های مختلف برای آزادسازی مناطق اشغال‌شده، در اتاق جنگ این پادگان صورت می‌گرفت و نیروها به‌طور عمده، از این پادگان به مناطق عملیاتی اعزام می‌شدند. ازجمله اماکن حیاتی که در پادگان تأسیس و نقش بی‌نظیری در دوران دفاع مقدس در جبهه غرب ایفا کرد، بیمارستان حضرت ولی‌عصر (عج) پادگان بود که در همین زمان توسط نیروهای داوطلب، پزشکان و پرستاران ایثارگر دوباره فعال شد و مجروحان پس از اقدامات اولیه، جهت درمان به این بیمارستان اعزام می‌شدند. بمباران پادگان ابوذر، جز‌‌‌‌و برنامه همیشگی دشمن بود. جنگنده‌های عراقی که از بمباران شهرهای مختلف بازمی‌گشتند، پادگان ابوذر را نیز موردحمله قرار می‌دادند. در میان این بمباران‌ها، بمباران ۱۶ اسفند ۱۳۶۳ شکل متفاوتی داشت. پادگان مملو از رزمندگان ارتشی و بسیجی بود که برای انجام عملیات در جنوب سومار آماده می‌شدند. گفته‌شده که در آن روز، چند هزار نفر از رزمندگان در پادگان مستقر بوده‌اند. ده‌ها جنگنده عراقی به‌منظور ویرانی کامل پادگان، تهاجم هوایی گسترده‌ای را آغاز کردند. در ابتدا با اطلاع دقیق از محل توپ‌های پدافند هوایی مستقر در پادگان، یگان‌های پدافند هوایی را بمباران کردند و سپس طی دو مرحله حمله هوایی در آن روز، بیش از 1200 نفر شهید و مجروح شدند. روایت پادگان ابوذر را باید قسمتی از تاریخ پر فرازونشیب ایران اسلامی دانست. روایتی که نه‌‌تنها در محدوده نظامی پادگان محدود نمی‌شود؛ بلکه همه جبهه‌های غربی و میانی این سرزمین را در برمی‌گیرد. مقام معظم رهبری که در زمان جنگ تحمیلی، نمایندگی امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع را به عهده داشتند؛ در مقاطع مختلفی از جنگ تحمیلی در این پادگان حضور یافتند. ایشان از پادگان ابوذر، به‌عنوان دوکوهه غرب یادکرده‌اند (کمرخانی، ۱۳۹۷: ۲۱- ۷۰). یگان‌های مستقر در پادگان ابوذر در زمان جنگ تحمیلی شامل باقی‌مانده گردان ۲۱۱ تانک، باقی‌مانده گردان ۲۱۵ تانک، باقی‌مانده گردان ۲۶۵ سوارزرهی، باقی‌مانده گردان۷۶۹ پیاده، باقی‌مانده گردان۱۴۳ پیاده، باقی‌مانده گردان ۱۱۹ پیاده- مکانیزه، باقی‌مانده گردان ۳۴۰توپخانه، قرارگاه توپخانه لشکر ۸۱ زرهی، قرارگاه لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه، یگان‌های پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی از نیروی زمینی ارتش، همچنین تیپ‌المهدی از لشکر ۴ بعثت، تیپ نبی اکرم و لشکر بدر از سپاه و جهاد نصر خراسان بودند (اسناد و مدارک موجود در لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه). **مآخذ:** اسناد و مدارک، لشکر ۸۱ زرهی؛ کمرخانی، خداداد، ابوذر، دژ استقامت و ایثار، تهران: عقیدتی- سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۷.