Аналіз подій початку проведення антитерористичної

операції (АТО) в секторі «Д»

Біла М.О.

науковий керівник: Чугуй Г.Є.

Кафедра військової підготовки,

Національний авіаційний університет

Київ, Україна

margaritabelaya99@gmail.com

Костюнік П.Р.

науковий керівник: Чугуй Г.Є.

Кафедра військової підготовки,

Національний авіаційний університет

Київ, Україна

pasha.kostyinik@gmail.com

***Анотація*** – **робота присвячена початку проведення антитерористичної операції (АТО) в секторі “Д”. Проведено детальний аналіз загальної тактики в секторі “Д”. В роботі наведенні причини бойових втрат особового складу в базовому таборі, боїв в секторі та надані рекомендації щодо можливих шляхи їх усунення.**

***Ключові слова – антитерористична операція; сектор Д; гібридна війна; базовий табір; бій; рейдові дії; бойові дії; вогневе ураження; втрати; вогонь артилерії; управління; зв'язок.***

І. ВСТУП

Події, які відбувалися на території України впродовж антитерористичної операції, за формами дій відрізнялися від класичної АТО, а за змістом нагадують збройний конфлікт всередині держави та прикордонний збройний конфлікт з елементами проведення силами безпеки та оборони України інформаційної, стабілізаційної, проти диверсійної і навіть оборонної операцій [1]. Ці чинники дають підстави стверджувати про набуття подій на сході України ознак так званої “ гібридної війни ” – нової форми дій у збройній боротьбі ХХІ століття [2, 3]. Дослідження цієї форми дій є першочерговим завданням воєнної науки, що підкреслює актуальність питань, які будуть розглянуті в науковій роботі, метою якої є:

1. дослідження організації заняття військами сектору «Д» на початку проведення АТО;
2. аналіз проблемних питань оборони сектору «Д»;
3. зробити висновки з застосування об’єднаних сил в секторі «Д»;
4. на підставі зазначеного вище надати рекомендації командирам щодо застосування підрозділів в умовах “ гібридної війни ”.

Для досягнення визначеної мети пропонується розглянути наступні питання:

1. Хронологія зайняття сектору «Д».
2. Оборона сектору «Д».
3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення.

ІІ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

13 квітня 2014 року Рада національної безпеки і оборони України оголосила про початок проведення антитерористичної операції в східній частині України [1-3].

Рішення було прийнято у відповідь на проросійські заворушення в містах Донецької та Луганської областей, зокрема, на спроби незаконних збройних формувань (НЗФ) захопити адміністративні будівлі та силові структури.

Проблема полягає в тому, що застосування силами НЗФ нових – гібридних на той час тактик бою вимагає їх ретельного аналізу та розробки пропозицій, які стануть основою положень бойових статутів родів військ і сил Збройних Сил України (ЗС України).

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

Щоб не бути залежним від одного маршруту поставок, командування прийняло рішення створити дублюючий маршрут, заразом відрізавши від кордону територію «Л/ДНР» вздовж рубежу Зеленопілля-Новоайдарівка-Красний Луч і далі на встановлення комунікації з сектором «С». Зеленопілля стало стартовою точкою, і туди було спрямовано головна частина угруповання військ сектору «Д» [4]. 11 липня під Зеленопіллям почали збиратися колони двох механізованих бригад. До цього моменту там розташовувався базовий табір бригади, прикордонників, а також стояли артилерійські підрозділи однієї з бригад ЗС України. Через 20 хвилин після заходу колон зазначених 2-х механізованих бригад в базовий район, приблизно о 4:30 ранку, з боку населеного пункту Ровеньки по табору було завдано удар з БМ-21 «Град» та вівся вогонь 3-ма 120-мм мінометами. Ті бійці, які вже були обстріляні в боях на кордоні, кинулися по укриттях яких була невелика кількість. Загинуло два десятки людей, більше сотні було поранено [5-7].

В результаті обстрілу загорілися паливозаправники і машини з боєприпасами, почалася пожежа і детонація [7].

Так розпочалося заняття та оборона сектору «Д».

15 липня силами однієї роти та загону зі складу полку спецпризначення під командуванням Юрія Коваленка було проведено штурмові дії з метою захоплення Ізвариного. Після двох невдалих спроб штурму підрозділи відійшли на свої позиції [8].

У ніч на 16 липня три зведені групи бойовиків за підтримки двох танкових взводів та декількох БМП і БТР провели атаку з боку Степанівки в напрямку Маринівки. Удар був добре спланований. Відбиваючи атаку, загинув ротний Нацгвардії Богдан Завада: він прикривав свій підрозділ стрільбою з гранатомета, підбивши БТР і знищивши близько піввзводу особового складу супротивника. Надалі йому було присвоєно звання Героя України посмертно [8].

14 липня на висоті 6500 м з території Росії було збито літак Ан-26, який парашутним способом доставляв продовольство угрупованню українських військ під Червонопартизанськом.

16 липня по угрупованню противника, яке атакувало висоту Браво, було завдано удару штурмовою авіацією. У цьому бою бойовики зазнали великих втрат: за перехопленнями польових командирів бойовиків, втрати налічували десятки загиблих. Так само 16 липня в районі Амвросіївки український штурмовик Су-25 був атакований з боку Росії ракетою «повітря-повітря». Винищувач РФ зміг вразити український штурмовик зі своєї території, не перетинаючи кордону. При цьому сепаратисти заявили, що вони збили літак з переносного зенітно-ракетного комплексу. Льотчик катапультувався і був евакуйований рятувальною командою [9].

Після захоплення бойовиками Маринівки обстріли з боку РФ почастішали, по опорних пунктах української армії було відкрито інтенсивний вогонь артилерії. Обстріли висот Браво і Граніт тривали подеколи 16 годин поспіль. Масово обстрілювали й інші опорні пункти українських військ уздовж кордону. Обстріли велися двома батареями ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) практично цілодобово, загнавши підрозділи однієї з бригади на висоти під захист обладнаних фортифікаційних споруд, де солдатам доводилося сидіти не вилазячи цілодобово.

На той час позиції аеромобільних бригад були посилені підрозділами бригади з танковим взводом. На опорних пунктах все частіше спалахували танкові бої [9].

13 серпня підрозділи 30 окремої механізованої бригади, не витримавши артилерійських нальотів, під командуванням полковника Нестеренка відійшли від Степанівни до Савур-Могили, де з’єдналися з іншою частиною підрозділів. Керівником сектору «Д» було прийнято рішення зібрати залишки 3 БТГр 30 бригади в районі Петрівського. Командуванням сектору було прийнято рішення перемістити командний пункт зі Старогнатівки в район Кутейникового [8, 9].

Згідно зробленого в вечері радіоперехоплення, сепаратисти одразу ж виявили переміщення штабу сектору і просили дозволу на вогневе ураження по українських позиціях.

Уночі з 13 на 14 серпня, піддавшись паніці та вогневому удару противника, декілька підрозділів 30 механізованої бригади (без 1 і 2 батальйонів), а слідом за ними і частина сил 51 механізованої бригади та 7 рота 72 механізованої бригади здійснили самовільне залишення займаних позицій біля кургану Савур-Могила, Степанівни і Григорівни. Цей рух, за розповідями свідків, був некерованим, хаотичним і фактично перетворився на втечу [9].

Панічний відступ призвів до утворення прогалин в лінії зовнішнього кола блокування, яке тепер не могло контролюватися рештою військ та вогнем артилерії.

Артилерія Російської федерації наносила постійне вогневе ураження по Савур-Могилі, танки сепаратистів виїжджали до неї і били прямою наводкою, руйнуючи ті поодинокі захисні споруди, що на ній були, а українські військовослужбовці, котрі залишилися під курганом, вже не мали змоги допомогти захисникам кургану під шквальним вогнем російських РСЗВ [10].

ІV. ВИСНОВОК

Таким чином результати аналізу початку подій АТО в секторі «Д», що наведені у роботі дозволили зробити висновки про те, що способи ведення війни зазнали значних змін і підрозділи ЗС України зіштовхнулися з потребою вдосконалення, а в багатьох випадках і перегляду основних положень статутів і керівних документів. При цьому, основні зміни обумовлюються відсутність суцільної лінії оборони чи наступу. Значна частина завдань виконується підрозділами автономно, а отже, командири нижніх щаблів повинні самостійно приймати ключові рішення у залежності від обстановки.

У роботі виявлені причини бойових втрат особового складу в базовому таборі та підчас невиконання поставленого бойового завдання, що дало можливість розробити шляхи їх усунення.

Список використаних джерел

[1] Закон України “Про боротьбу з тероризмом” / Відомості Верховної Ради України, 2003, № 25, с.180.

[2] Закон України “Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом” / Відомості Верховної Ради України, 2014, № 15, с. 326.

[3] Указ Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року

[4] Методичні рекомендації щодо організації та ведення контрзасадних дій підрозділами в ході спеціальної операції. – К.: ГШ ЗС України, 2014. – 30 с.

[5] Методичні рекомендації щодо захисту військ (сил) і військових об’єктівв пунктах постійної дислокації та в районах (місцях) виконання завдань за призначенням. – К.: ГШ ЗС України, 2014. –30 с.

[6] Рекомендації щодо підготовки та несення служби на блок-постах підрозділами Збройних Сил України – К.: ГШ ЗС України, 2014. –41 с.

[7] Особливості організації застосування військової частини (підрозділу) в антитерористичній операції.: Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: ЦНДІ ЗС України, 2014. – 26 с.

[8] Матеріали сайту - http://badrak.kiev.ua/ciakr/479/24.04.14. Анализ первого этапа Антитеррористической операции - материал из бюллетеня №1.

[9] Матеріали сайту - <http://uk.wikipedia.org/wiki>. Російсько-український військовий конфлікт 2014 року.

[10] Матеріали сайту - <http://uk.wikipedia.org/wiki/>. Озброєні угруповання російських сепаратистів в Україні.