**До 80-річчя визволення Чернігівської області від німецько-фашистських загарбників**

30 вересня 2023 року виповнюється 80 років визволення Чернігівської області від німецько-фашистських загарбників. Низько схиляємо голови перед подвигом народу у боротьбі з окупантами та пам’ятаємо тих, хто загинув в цій війні.

Вигнанню німецько-фашистських агресорів з Чернігівщини передувало вдале завершення битви на Курській дузі. Радянське військове керівництво розробило та почало втілювати в життя Чернігівсько-Прип’ятську наступальну операцію. Командуваням Центрального фронту було сплановано головний удар завдати в центрі на Новгород-Сіверському напрямку, а допоміжний силами лівого флангу 60-ї армії - на Глухів. Перегрупувавши сили, 26 серпня 1943 року Центральний фронт розпочав наступ. Війська 65-ї армії та 2-ї танкової армії оволоділи Севськом. Проте внаслідок введення противником в операцію резервів - 2-х піхотних та 2-х танкових дивізій наступ радянської армії вповільнився. До 31 серпня червоноармійцям вдалося заглибитися в німецьку оборону всього на 20-25 км.

Більшого успіху досягли війська 60-ї армії, які просунулися на глибину до 60 км та вступили на територію України, оскільки на цій ділянці ворожа оборона виявилася слабшою, і 30 серпня звільнили м. Глухів. Згодом командування Центрального фронту вирішило перенаправити вектор головного удару та здійснити наступ на [Конотопському](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) напрямку. Сюди були перекинуті 2-га танкова, 13-та армії та зосереджені основні сили артилерії і авіації. Війська лівого крила фронту 3 вересня вийшли до Десни, 6 вересня звільнили Конотоп, а 9-го вересня - [Бахмач](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Bakhmach_mst). З метою посилення підрозділів до фронту були підпорядковані 61-а армія та 7-й кавалерійський корпус.

6 вересня 1943 року Ставка Верховного головнокомандування поставила завдання фронтам по новим розмежувальним лініям. На Київ був націлений [Воронезький фронт](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Voronezkyj_front_1943), а Центральний фронт мав наступати на Чернігів та Гомель, вийти до Дніпра на північ від столиці України та форсувати його. 15 вересня Радянська армія звільнила Ніжин, 16 вересня - Новгород-Сіверський, 19 вересня форсувала Десну, 21 вересня оволоділа Черніговом та вийшла до Дніпра. Війська 13-ї армії 22 вересня першими форсували Дніпро, а наступного дня просунулися в західному напрямку до 35 км. До 29 вересня Дніпро форсували головні частини 13-ї, 60-ї, 61-ї армій і захопили 7 плацдармів.

Результатом Чернігово-Прип’ятської наступальної операції стали: поразка німецького угрупування військ - втрати противника становили близько 150 тисяч осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти; просування військ Центрального фронту до 300 км у західному напрямку, оволодіння плацдармами на ріках Сож, Прип’ять, Дніпро та створення умов для подальшого звільнення [Правобережної України](http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pravoberezhna_Ukraina).

Юрій КУРАНДА, головний спеціаліст

архівного відділу виконавчого комітету

Ніжинської міської ради