**Афганістан:героїзм крізь біль і сум**

Цієї зими виповнюється 32 роки з початку виведення радянських військ з Республіки Афганістан. У пам’ять про цю подію 15 лютого кожного року в Україні ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав.

Рішення ввести радянські війська до Афганістану ухвалено 12 грудня 1979 року на засіданні Політбюро ЦК КПРС для запобігання загрози іноземного військового втручання.

25 грудня 1979 року почалося введення радянських військ в ДРА. До складу радянського контингенту входили: управління [40‑ї армії](https://uk.wikipedia.org/wiki/40-%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0)) з частинами забезпечення і обслуговування, чотири дивізії, п'ять окремих бригад, чотири окремі полки, чотири полки бойової авіації, три вертолітні полки, одна трубопровідна бригада, одна бригада матеріального забезпечення й деякі інші частини й установи.

Військове угруповання опинилося безпосередньо втягнутим у громадянську війну, що розгоралася в Афганістані, і стало її активним учасником.

У конфлікті брали участь збройні сили уряду Демократичної Республіки Афганістан з одного боку і озброєна опозиція (моджахеди, або «душмани») — з іншого. Боротьба велася за повний політичний контроль над територією Афганістану. Моджахедам підтримку надавали військові фахівці США, ряд європейських країн-членів НАТО, а також пакистанські спецслужби. Радянський військовий контингент підтримував урядові сили ДРА.

Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року, тобто 3340 днів.

Радянсько-афганську війну пройшло більше 160 000 українців. З них 3360 загинули. Поранення отримали більше 8 000 українців, з них 4 687 повернулися додому інвалідами.

Із 72 осіб, удостоєних за роки «афганської» війни звання Герой Радянського Союзу, є 11 українців.

Військову службу в Афганістані несли 7,5 тисяч жителів Чернігівської області: з них близько 2-х тисяч мешканців Чернігова, ніжинців 365.

В Чернігівській області немає жодного району, родини якого не зачепило лихо Афганської війни. Чернігівщина втратила 117 своїх земляків (у тому числі 2 військовослужбовці вважаються безвісти зниклими), з них офіцерів – 15, прапорщиків – 8, сержантів – 23, солдат – 71.

Першим із наших земляків в Афганістані 12 грудня 1979 року загинув військовий радник Іван Григорович Здоровенко ще до введення обмеженого контингенту військ СРСР. Він похований у селі Дідівці Прилуцького району. Останнім із наших загиблих земляків став молодший сержант Валерій Костянтинович Яцухно, який загинув 11 грудня 1987 року. Він похований у селі Городище Менського району.

На афганській землі загинули два уродженці м. Ніжина - Брюховець Юрій Леонідович, Поливко Анатолій Григорович та четверо жителів Ніжинського району – Кузьменко Валерій Петрович, Орел Микола Григорович, Парубець Анатолій Григорович (нагороджені орденами Червоної Зірки посмертно), Пузін Віталій Миколайович (нагороджений орденом Леніна).

14 квітня 1988 року за посередництва ООН в Швейцарії міністрами закордонних справ Афганістану і Пакистану підписані Женевські угоди про політичне врегулювання ситуації в ДРА. Радянський Союз зобов'язався вивести військовий контингент в 9-ти місячний термін, починаючи з 15 травня; США і Пакистан, зі свого боку, повинні були припинити підтримувати моджахедів.

Виведення радянських військ з території Афганістану почалося 15 травня 1988 року. 15 лютого 1989 року з Афганістану повністю виведені радянські війська.

Ця війна змінила життя багатьом молодим хлопцям. Незважаючи ні на що, вони чесно виконували свій громадянський обов’язок, залишалися вірними військовій присязі до кінця.

15 лютого ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих, вшановуємо ратний подвиг солдатів.