((اگر محافظت غير نظامي (پدافند غيرعامل) نباشد ، تمامي دست آوردهاي فرهنگي ، اقتصادي ، علمي و سياسي در يك نصف روز به هدر مي رود)) مقام معظم رهبري (مدظلّه)

دانستني هايي مختصر از پدافند غيرعامل

با توجه به اهيمت موضوع پدافند غير عامل و همچنين نامگذاري هفته پدافند غيرعامل (5 الي 11/8/1391) برآن شديم تا اطلاعاتي هرچند كوتاه در اين حوزه به خوانندگان محترم ارائه نموده و نيز با اهيمت روز افزوني كه اين موضوع چه در داخل كشور و چه در كشورهاي ديگر پيدا مي نمايد ، ضمن آشنايي كارشناسان و كاركنان محترم با اين مهم به توضيحي چند در اين خصوص بپردازيم.

اطلاعات اين مقال از كتاب "دانستني هاي پدافند غيرعامل" تدوين شده توسط آقاي حميد اسكندري – ويرايش سوم ، تابستان 1391- (با اندكي تغيير توسط گردآورنده) انتخاب گرديده است.

پدافند غيرعامل ((Passive Defenceچيست؟

به مجموعه اقداماتي اطلاق مي گردد كه مستلزم به كارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد. بطور كلي هدف از پدافند غيرعامل ، ايجاد بازدارندگي بسورت موثر در برابر دشمن مي باشد.

جهت آشنايي با مفاهيم رايج و بعضي آسيب پذيري ها مي توان موراد ذيل را مورد توجه قرار داده و بعضا با مشاهده و تعميم آن به محيط كاري خويش آشنايي بيشتري با موضوع پيدا نمود:

1. بازدارندگي: تدابيري است كه با استفاده از وسايل رواني به جاي ابزار فيزيكي از بروز جنگ ها جلوگيري مي كند ، توانايي هاي بازدارندگي ، توانايي هاي دفاعي را تقويت مي كند و توانايي هاي دفاعي نيز به نوبه خود به بازدارندگي كمك مي كند.
2. آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي دهد. آمادگي شامل جمع آوري اطلاعات ، پژوهش ، برنامه ريزي ، ايجاد ساختتارهاي مديريتي ، آموزشي ، تامين منابع ، تمرين و مانور است.
3. آمايش: تنظيم و برنامه ريزي كمي و كيفي يك محل با در نظر داشتن شرايط و عوامل سياسي ،‌نظامي ، اقتصادي ،‌اجتماعي ، اقليمي در سطح كلان و گسترده مي باشد. از مهمترين ويژگي هاي آن نگرش همه جانبه به مسائل ، آينده نگري و دورانديشي و نتيجه گيري هاي مكاني از محتواي استراتژي توسعه ملي مي باشد.

منظور از آمايش سرزميني تنظيم سه عنصر فضا ، انسان و فعاليت براي رسيدن به مطلوب ترين توزيع ممكن جمعيت از طريق بهترين شكل توزيع فعاليت اقتصادي و اجتماعي در پهنه سرزمين است.

1. استتار و اختفاء: فن و هنري است كه با استفاده از وسايل طبيعي و يا مصنوعي ،‌امكان كشف و شناسايي نيروها ،‌تجهيزات و تاسيسات را از ديدباني ،‌تجسس و عكس برداري دشمن تقليل داده و يا مخفي داشته و حفاظت نمايد. مفهوم كلي استتار ،‌هم رنگ و هم شكل كردن تاسيسات ، تجهيزات و نيروها با محيط اطراف مي باشد.
2. استحكامات: ايجاد هرگونه حفاظتي كه در مقابل اصابت مستقيم بمب ، راكت ، موشك ، گلوله ، توپخانه و يا تركش آنها مقاومت نموده و مانع صدمه رسيدن به نفرات ، تجهيزات و يا تاسيسات گرديده و اثرات تركش و موج انفجار را بطور نسبي خنثي نمايد.
3. امنيت رايانه: تلاش براي ايجاد يك بستر امن رايانه اي مي باشد و طراحي آن بگونه اي است كه فقط امكان انجام اقدامات مجاز در آ» وجود داشته باشد كه شامل تعيين و اجراي يك سياست امنيتي مي باشد.
4. آسيب پذيري: ميزان خسارات و صدمات ناشي از عوامل و پديده هاي بالقوه و بالفعل خسارت زا نسبت به نيروي انساني ، تجهيزات و تاسيسات با شدت صفر تا صد درصد را آسيب پذيري گويند.

در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه پدافند غيرعامل ((Passive Defence نبايد با پدافند عامل (Active Defence) اشتباه گرفته شود. پدافند عامل استفاده تمام عيار از تجهيزات نظامي بصورت مستقيم در جهت رويارويي با مهاجم بوده و در زمان هجوم بيگانه مورد استفاده قرار مي گيرد ، حال اينكه پدافند غيرعامل شامل ايجاد شرايطي و اتخاذ تدابيري است كه در زمان صلح انديشيده شده تا در زمان تهديد آسيب پذيري كمتري داشته باشيم.

طبقه بندي مراكز در حوزه پدافند غيرعامل:

بطور كلي و از منظر پدافند غيرعامل مراكز از نظر اهميت به 3 دسته تقسيم مي شوند:

1. مراكز حياتي: مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل و يا قسمتي از آنها ، موجب بروز بحران ، آسيب و صدمات جدي و مخاطره آميز در نظام سياسي ، سامانه هاي هدايت ، كنترل و فرماندهي ، توليدي و اقتصادي ، پشتيباني ، ارتباطي و مواصلاتي ،‌اجتماعي ، دفاعي با سطح تاثير گذاري سراسري در كشور گردد.
2. مراكز حساس: مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل و يا قسمتي از آنها ، موجب بروز بحران ، آسيب و صدمات جدي و مخاطره آميز در نظام سياسي ، سامانه هاي هدايت ، كنترل و فرماندهي ، توليدي و اقتصادي ، پشتيباني ، ارتباطي و مواصلاتي ،‌اجتماعي ، دفاعي با سطح تاثير گذاري منطقه اي در كشور گردد.
3. مراكز مهم: مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل و يا قسمتي از آنها ، موجب بروز بحران ، آسيب و صدمات جدي و مخاطره آميز در نظام سياسي ، سامانه هاي هدايت ، كنترل و فرماندهي ، توليدي و اقتصادي ، پشتيباني ، ارتباطي و مواصلاتي ،‌اجتماعي ، دفاعي با سطح تاثير گذاري محلي در كشور گردد.

نقش و اهميت پدافند غيرعامل در طرح هاي دفاعي چگونه است؟

پداند غيرعامل به سبب افزايش توان بازدارندگي ، نقش ممتازي در كاهش احتمال آغاز درگيري هاي نظامي داشته و در صورت پياده سازي صحيح ، خواهد توانست آثار مخرب جنگ هاي احتمالي پيش رو را تقليل دهد. از اين رو داراي نقش و اهيمت بسيار زيادي بوده كه برخي از آنها به شرح ذيل است:

1. پدافند غيرعامل بستر مناسب توسعه پايدار كشور است.
2. پدافند غيرعامل هم راستابا سياست هاي تنش زداي است.
3. پدافند غيرعامل پايدارترين و ارزانترين روش دفاعي است.
4. پدافند غيرعامل مناسب ترين راه كار افزايش آستانه مقاومت ملي است.
5. پدافند غيرعامل پشتوانه اقتدار ملي است.
6. پدافند غيرعامل يكي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي است.
7. پدافند غيرعامل بهترين و مناسبترين شيوه كاهش مخاطرات و كاهش آسيب پذيري است.
8. پدافند غيرعامل صلح آميزترين روش دفاع است.
9. پدافند غيرعامل فطري ترين عنصر دفاعي بشر در برابر تمام حوادث است.
10. و ....

ماموريت پدافند غيرعامل كشور چيست؟

الف: كاهش آسيب پذيري و افزايش زيرساخت هاي ملي و مراكز حياتي ، حساس و مهم كشور در مقابل تهديدات خارجي و با تاكيد بر ايجاد عزم ملي و باور عمومي جامع از طريق فرهنگ سازي ، سياست گذاري ،‌طرح ريزي ، برنامه ريزي راهبردي ، تدوين ضوابط ، دستورالعمل هاي تخصصي ، افزايش آستانه تحمل ملي در برابر تهديدات و افزايش هزينه تهاجم دشمن با قابليت هدايت بخش هاي كشوري و لشكري در جهت رعايت اصول پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي آن.

ب: اداره امور مردم و تداوم خدمات در شرايط جنگ و تسهيل كننده و استمرار بخش خدمات عمومي در شرايط تهديد دشمن.

ج: تعامل سازنده و پيش برنده با بخش هاي كشوري و لشكري در خصوص اعمال تدابير دفاعي امنيتي و نهادينه سازي دكترين پدافندغيرعامل مديريت بحران و دفاع غيرنظامي و نظارت و حصوصل اطمينان از اجرا.

ه: بررسي شناخت محيط و تدوين رابردها ، سياست ها ، خط مشي ها ، ضوابط ، دستورالعمل هاي عمومي و تخصصي در زمينه پدافند غيرعامل و نظارت بر اجراي آن.

و: مديريت بحران ناشي از جنگ.

كاركردهاي عمده پدافند غيرعامل چيست؟

نمودار زير از مفاهيم استخراج شده از سياست هاي كلي نظام در مورد پدافندغيرعامل استخراج گرديده كه بصورت نمودار نمايش داده مي شود:

اصول پدافند غيرعامل

اصول پدافندغيرعامل مجموعه اقدامات بنيادي و زيربنايي است كه در صورت به كارگيري مي توان به اهداف پدافندغيرعامل از قبيل تقليل خسارات و صدمات ، كاهش قابليت و توانايي سامانه هاي شناسايي اهداف ، هدف يابي و دقت گيري تسليحات آفندي دشمن و تحميل هزينه بيشتر به وي نائل گردد. عمده اين اهداف شامل موارد ذيل بوده كه به صورت جدول نمايش داده مي شود. لازم به يادآوري است كه هركدام از اين عناوين داراي زير   
شاخه هايي نيز مي باشند كه در اين مقال نمي گنجد:

با اميد به مفيد بودن اين مختصر ،‌ جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين حوزه

به منبع اصلي اين نوشته (اشاره شده در ابتداي مطلب) مراجعه شود.

ارائه شده توسط : ستاد بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل ايميدرو

موسوي - دفتر مركزي حراست