**ТЕМА 6: “ Наступальний бій механізованого відділення**

***Перше навчальне питання:* "** **Суть і характерні риси наступального бою. Способи переходу у наступ".**

**Наступ** проводиться з метою розгрому (знищення) противника і оволодіння важливими районами (рубежами, об’єктами) місцевості.

Він полягає в ураженні противника усіма наявними засобами, рішучій атаці, стрімкому просуванні військ в глибину його бойового порядку, знищенні і полоненні живої сили, захопленні озброєння, техніки і намічених районів (рубежів) місцевості.

Розгром противника, який протистоїть, та оволодіння важливими районами (рубежами, об’єктами) досягаються:

- вмілим застосуванням усіх засобів ураження;

- швидким використанням результатів ударів авіації і вогню артилерії;

- своєчасним нарощуванням зусиль в глибину;

- широким застосуванням охоплень, обходів і проведення атак у фланг і в тил противнику.

Наступ може вестися: **на противника, який обороняється:**

- з положення безпосереднього зіткнення з ним;

- або з ходу.

**на противника, який наступає,** ведеться шляхом зустрічного бою.

**на противника, що відходить** шляхом його переслідування.

Наступ ведеться з повним напруженням сил, у високому темпі, безупинно, вдень і вночі, в будь-яку погоду, при тісній взаємодії підрозділів усіх родів військ і спеціальних військ.

Підрозділи повинні вміло використовувати місцевість для маневру з метою швидкого виходу на фланги і в тил противнику, проведення рішучих атак, розчленування його бойового порядку і знищення по частинах.

***Друге навчальне питання:* "** **Місце механізованого відділення в бойовому порядку взводу. Бойові можливості і завдання, які вирішуються механізованим відділенням у наступі. Завдання, прийоми і способи дій військовослужбовців у складі бойових груп у наступі".**

Використовуючи результати вогневого ураження противника, відділення повинено вести наступ із повним напруженням сил, у високому темпі, безупинно, вдень і вночі, у будь-яку погоду і в тісній взаємодії штатних, доданих, підтримуючих і сусідніх підрозділів і знищити противника, який обороняється. Це досягається вмілим застосуванням усіх наявних сил і засобів, своєчасним використанням результатів вогневого ураження противника, швидким подоланням загороджень і вмілим поєднанням дій у бойовому і передбойовому порядках із широким використанням способів пересування на полі бою і захопленням з ходу рубежів (об’єктів), широким застосуванням маневру вогнем, умілим використанням місцевості для маневру підрозділами з метою швидкого виходу у фланги і тил противнику, проведенням рішучих атак.

Бойовий порядок механізованого відділення, яке наступає в пішому порядку, складається з бойової лінії з інтервалом між солдатами **6-8 м (8-12 кроків),** та БМП (БТР) (за наявності у командира відділення засобів зв’язку), яка діє за бойовою лінією відділення на віддаленні **до 300 м,** на її фланзі або безпосередньо в бойовій лінії. Для зручності ведення **вогню** і кращого використання місцевості (місцевих предметів) солдати в бойовій лінії можуть висуватися вперед або зміщатися вбік,не порушуючи загального фронту наступу і не заважаючи діям сусідів.

Для ведення бою в траншеях, ходах сполучення, у місті, лісі і горах, під час виконання завдань у глибині оборони противника, а також для кращої взаємодії у відділенні завчасно перед наступом можуть створюватися бойові групи (“двійки” та “трійки”). При цьому інтервал між бойовими групами (“двійками” та “трійками”) може бути **15-20 м,** а між солдатами – **3-5 м.** Під час ведення наступу на місцевості, яка забезпечує вогневу підтримку між бойовими групами, вони переміщаються по черзі під прикриттям вогню тактичних груп, які вже висунулися на вказаний командиром відділення рубіж. Після зайняття рубежу бойова група готується для ведення вогню і прикриває висування групи (“двійки”, “трійки”), яка залишилася. БМП (БТР) діє за відділенням на віддаленні до **300 м**, у проміжках бойових порядків або на одному з його флангів.

Бойове завдання механізованого відділення, танка у наступі включає об’єкт атаки і напрямок продовження наступу*.* В окремих випадках, коли перед фронтом наступу противник не розвіданий, під час постановки бойового завдання по радіо, при наступі в лісі, а також в інших особливих умовах відділенню, може бути вказаний тільки напрямок атаки або напрямок продовження наступу.

Об’єктом атаки механізованого відділення, як правило, є жива сила в окопах або в інших фортифікаційних споруда, а також танки, гармати, протитанкові ракетні комплекси, кулемети й інші вогневі засоби противника, які розташовані в першій траншеї і у найближчій глибині перед фронтом наступу взводу (відділення, танка).

**Напрямок продовження наступу** відділення визначається з таким розрахунком, щоб забезпечувалося виконання найближчого оволодіння об’єктом атаки взводу.

З оволодінням визначеним об’єктом атаки відділення, танк продовжує безупинний наступ у зазначеному напрямку, під час якого йому ставиться нове бойове завдання.

**Бойові можливості відділення у наступі**

Бойові можливості відділення у наступі*-* це показники, що характеризують можливість відділення виконувати визначені бойові завдання за встановлений час у конкретних умовах обстановки. Вони залежать від стану зброї і бойової техніки, від рівня бойової підготовки і морально психологічного стану особового складу. На бойові можливості підрозділів значно впливають характер протидії противника, місцевість, стан погоди, час року і доби та інші фактори.

Складовими бойових можливостей підрозділів є вогнева міць і маневреність.

**Вогнева можливість** - це математичне очікування числа знищених цілей (об'єктів) противника або ступінь його ураження, яка складається із можливо­стей стрілецької зброї по знищенню живої сили, а вогнем гранатомета і БМП по знищенню броньованих цілей.

Маневрова можливість або маневреність - показник відділення, який характеризує ступінь рухомості, здатність здійснювати пересування за відпо­відний час, а також розгортання і маневр в ході бою. За показник маневрено­сті приймається термін часу, необхідний для здійснення тих чи інших дій.

Бойові можливості не являються постійними величинами. Вони залежать від укомплектованості особовим складом, озброєння і бойової техніки, рівня підготовки особового складу відділення, а також від стану його морального духу і неухильної волі до перемоги, вміння командира управляти відділен­ням. Крім того, на бойові можливості значний вплив має характер дій против­ника, умови місцевості, стан погоди, час року і доби.

Розглянемо **вогневі можливості механізованого відділення.** Спочатку ви­значимо ширину фронту вогневого забезпечення відділення який може бути розрахований по формулі:

Шф=Ф+1/2(П1 + П2)

де Шф- ширина фронту вогневого забезпечення відділення;

- Ф - фронт наступу відділення;

- П1, П2- величини проміжків з сусідами.

Раніше було сказано, що фронт наступу відділення = 50 м.

Таким чином, Шф= 50 + 1/2(50 +50) = 100 м.

Знаючи бойову швидкострільність зброї відділення, визначимо кількість куль, які випускає особовий склад відділення за хвилину.

Для ведення вогню механізоване відділення має: 4 автомати АК-74, 1 ку­лемет РПК-74 і 1 ПКТ. Швидкострільність цієї зброї, як ми вже знаємо, скла­дає: кулемет ПКТ-250, кулемет РПК-74-150, автомат АК-74-100 пострілів за хвилину. Таким чином, механізоване відділення може здійснити (250 +150 +100 х4 = 800) 800 пострілів за хвилину.

Знаючи ширину фронту вогневого забезпечення, маємо можливість вира­хувати густоту (щільність) вогню відділення, для чого необхідно загальну кіль­кість куль розділити на фронт вогневого забезпечення (800 : 100 = 8 ), в ре­зультаті чого отримуємо 8 куль за хвилину на 1 м фронту.

Досвід показав, що для відбиття атаки піхоти противника, той, що оборо­няється повинен створити щільність вогню перед фронтом і на фла­нгах не менш ніж 5-8 куль за хвилину на 1 м фронту. Така цільність забезпе­чує 50 % знищення обороняючого противника.

**Маневрені можливості** відділення визначаються швидкістю пересу­вання танків, бронетранспортерів (бойових машин піхоти), що може бути максимальна (танків - 50- 60км/год, БТР -60-80км/год, БМП -50-60км/год), середня (танків - 35-45км/год, БТР - 30-40км/год, БМП -25-35км/год), а та­кож здатністю підрозділу здійснювати пересування і розгортання:

- перешикування в перед бойовий порядок - 10 - 15с;

- розгортання у бойовий порядок - 10 - 15с;

- посадка відділення на БМП у ході наступу за 1хв. 15с.

Темп атаки при діях в пішому прядку може бути 4 - 5км/год, на БМП 8 -

12км/год.

З метою підвищення ефективності виконання завдань у наступі відділення може діяти також тактичними групами, які за своїм призначенням можуть бути маневреною (розгородження) і вогневою.

**Маневрена група** призначена для оволодіння об’єктом атаки, знищення противника в траншеї (очищення траншеї), здійснення маневру для виходу у фланг і тил противнику, закріплення досягнутого рубежу і виконання інших завдань. У деяких випадках вона буде проробляти проходи у мінно-вибухових і невибухових загородженнях, виконуючи функції групи розгородження. Командиром групи, як правило, призначається старший стрілець.

**Вогневу групу** очолює командир відділення. Вона призначена для прикриття дій маневреної групи, знищення живої сили і вогневих засобів противника на об’єкті атаки і на його флангах, заборони підходу (маневру) противника до об’єкта, який атакується, позбавлення противника можливості надання допомоги своїм вогнем тим, хто обороняється, й атаки його на вказаному об’єкті спільно з маневреною групою.

При наступі відділення тактичними групами вони можуть діяти в лінію, уступом вправо (вліво) або в дві лінії (одна за одною). У всіх випадках інтервал між групами може бути **25-30** **м,** дистанція – **30-50** **м,** а солдати в групі діють спільно або на віддаленні **3-5** **м** між собою. БМП (БТР) може діяти за тактичними групами на відстані до **300** **м,** у проміжках між ними, на одному з флангів відділення або входити до складу однієї з груп.

***Третте навчальне питання:* "Робота командира механізованого відділення з організації наступу у різних умовах".**

**З отриманням бойового завдання командир відділення організовує підготовку наступу.** Він повинен:

- з’ясувати завдання;

- оцінити обстановку (зрозуміти, де знаходиться противник і що він робить, а також розташування його вогневих засобів; вивчити місцевість, її захисні і маскуючи властивості, вигідні підступи до переднього краю оборони противника (об’єкта атаки), загородження і перешкоди, умови спостереження і ведення вогню);

- провести бойовий розрахунок і визначити завдання особовому складу,

- віддати бойовий наказ;

- організувати підготовку відділення до виконання завдання;

- перевірити знання завдань особовим складом, його забезпеченість всім необхідним і

- доповісти командиру взводу про готовність відділення до наступу.

Під час підготовки наступу з положення безпосереднього зіткнення з противником усю роботу з організації наступу командир відділення проводить на місцевості, а під час наступу з ходу за неможливості виїхати на місцевість – за схемою (на макеті місцевості).

**Під час з’ясування завдання командир відділення повинен:**

- зрозуміти завдання взводу, відділення (об’єкт атаки і напрям продовження наступу, рубіж переходу в атаку і місце спішування, завдання танка, за яким наступає відділення, і його номер (розпізнавальний знак) і порядок його виконання (дії до початку і під час атаки), а також

- завдання сусідів,

- час готовності до наступу.

**Під час вивчення противника командир відділення повинен**:

- зрозуміти накреслення переднього краю (траншеї, ходу сполучення) перед фронтом наступу відділення і його віддалення від вихідної позиції (рубежу переходу в атаку і спішування),

- склад об’єкта атаки (обслуга кулемета, протитанкового ракетного комплексу, група піхоти, БМП(танк), інші вогневі засоби) і його розташування, у тому числі вогневих засобів на флангах і в глибині об’єкта атаки.

**Під час вивчення місцевості командир відділення визначає:**

- вигідні підступи до об’єкта атаки, наявність загороджень, природних перешкод і проходів у них, її доступність для дій в пішому порядку і на БМП (БТР),

- захисні і маскуючи властивості,

- умови спостереження і ведення вогню до і в ході наступу.

**Проводячи бойовий розрахунок, командир відділення повинен:**

- призначити спостерігача за противником, зв’язківця до командира взводу і піднощика боєприпасів,

- визначити склад бойових “двійок” (“трійок” тактичних груп) і їх старших, порядок їх розміщення в БМП (БТР) і в бойовому порядку.

**Визначаючи завдання особовому складу, командир відділення намічає:**

- розміщення кожного солдата в бойовому порядку відділення (бойових груп в бойовому порядку відділення),

- цілі для ураження вогнем стрілецької зброї і БМП (БТР), порядок їх руху,

- порядок висування відділення до проходу в мінно-вибуховому загородженні і його подолання,

- спішування, розгортання і ведення вогню під час переходу в атаку, в ході її ведення та дії при бої в глибині;

- порядок взаємодії та взаємної підтримки вогнем,

- способи і сигнали управління.

**У бойовому наказі командир відділення вказує:**

– орієнтири, склад і характер дій противника, накреслення його переднього краю оборони, місця розташування вогневих засобів;

– завдання взводу і відділення (об’єкт атаки і напрямок продовження наступу), завдання сусідів, танка, за яким буде наступати відділення, його номер (розпізнавальний знак), а також порядок використання вогню артилерії старшого командира й інших вогневих засобів;

– після слова “Наказую” – завдання особовому складу відділення (“двійкам”, “трійкам”, тактичним групам) і доданим вогневим засобам;

– час готовності до виконання завдання, сигнали оповіщення, управління, взаємодії і порядок дії за ними;

– своє місце і заступника.

**Під час постановки завдань командир відділення вказує:**

- всьому особовому складу (“двійкам”, “трійкам”, тактичним групам) – місце і порядок спішування, місце кожного солдата (групи) в бойовій лінії відділення, порядок подолання загороджень і перешкод;

- навіднику-оператору, кулеметнику і гранатометнику, а за необхідності й іншому особовому складу (групам) – цілі для ураження і порядок ведення вогню;

- механіку-водію – напрямок, порядок руху в атаці, подолання загороджень і перешкод;

Бойовий наказ командир відділення віддає на місцевості, а за неможливості – за схемою (на макеті місцевості) і уточнює бойове завдання на місцевості під час висування до рубежу переходу в атаку або з початком атаки.

**Під час взаємодії командир відділення повинен:**

- організувати взаємодію з сусідами і засобами, що діють на напрямку дій відділення, а також між вогневими засобами відділення за місцем (рубежем, об’єктом), часом і завданням, що вирішується.

**Взаємодія з танком досягається** рухом без відставання особового складу механізованих підрозділів і підтримання їх своїм вогнем, наданням допомоги при подоланні перешкод, прикриттям вогнем при виході з ладу, знищення протитанкових засобів, що заважають просуванню танків.

Найважливішою умовою підтримання взаємодії механізованих підрозділів з підрозділами інших родів військ є своєчасний показ танкам, артилерії і авіації цілей для ураження і використання результатів їх дій механізованими підрозділами.

**Підготовка відділення до виконання завдання включає:**

- розставляння особового складу, що прибув, за посадами;

- підготовку особового складу до виконання завдання;

- підготовку озброєння – до бойового застосування, поповнення ракет і боєприпасів;

- технічне обслуговування БМП (БТР);

- виконання завдань інженерного обладнання вихідної позиції (місце розташування).

**У ході підготовки командир відділення перевіряє:**

- знання особовим складом бойового завдання і способів дій у наступі;

- сигналів і порядку дій за ним;

- готовність озброєння, БМП (БТР) до бою;

- наявність встановленого запасу боєприпасів, пального, продовольства й інших матеріальних засобів.

Виявлені недоліки усуваються на місці. Про готовність до наступу командир відділення у встановлений час доповідає командиру взводу.

***Чтверте навчальне питання:* "** **Врахування норм міжнародного гуманітарного права у ході підготовки та ведення наступального бою".**

**При організації та веденні бойових дій під час наступу** командир підрозділу враховує наступні особливості МГП: наступ може здійснюватися лише на конкретні воєнні об’єкти; воєнний об’єкт має бути розпізнаним, для його ураження слід мати чіткі дані цілевказання; слід вибирати такий напрямок і час наступу, за яких людські втрати та зруйнування цивільних об’єктів будуть найменшими; якщо дозволяє бойова обстановка, необхідно зробити завчасне ефективне повідомлення про наступальні воєнні дії, які можуть торкнутися цивільного населення (наприклад, відкрити попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї, щоб спонукати цивільних осіб зайняти сховища); постійно уточнювати характер (статус) об’єктів (цілей), які заплановані до вогневого ураження та місця розташування об’єктів, що знаходяться під захистом МГП; у разі, коли стало очевидним те, що обрана ціль не є воєнним об’єктом, її ураження відміняється, а завдання підлеглим уточнюються; під час вогневого ураження противника необхідно: постійно вести розвідку цілей та уточнювати їх статус із метою недопущення невиправданих руйнувань, які не впливають на результати виконання поставленого завдання та дотримуватись запобіжних заходів щодо осіб і об’єктів, що знаходяться під захистом МГП.

Переміщення підрозділів других ешелонів (резервів) за бойовими порядками першого ешелону, по можливості, здійснюється в обхід населених пунктів та об’єктів (зон), що знаходяться під захистом МГП.