**6. (9.) gbr. u operaciji Maslenica**

16.-20. siječnja 1993. ustrojena je TG-112 i razmještena na području Seline-Modrić, te se vrše izviđanja prema Jasenicama

6.gmtbr ustrojena je u studenome 1992. od ličkih postrojba, do kraja godine obuka i popunjavanje, u lipnju 1993. preimenovana u 9. gardijsku brigadu.

***Boj za Novsko Ždrilo:***

- širi prostor napadnih djelovanja HV-a na ovom području može se podijeliti na dvije vojnogeografske cjeline: višu, sjevernu cjelinu Velebita i južnu, nižu zaravan koja na jugu graniči s Novskim ždrilom, Novigradskim morem te donjim tokom i kanjonom Zrmanje

Sjeverno područje: - reljefno vrlo raščlanjeno, izražena krška obilježja, zahtjevno za manevar, gotovo nemoguća upotreba tehnike, nadm . visine od 500 do1300 metara, loše vremenski uvjeti, slaba pošumljenost, prometno izolirano, gotovo nenaseljeno. Sve to usporava manevar, ograničava preglednost terena, učinkovitost vatre, dok neprijatelj ima veće mogućnosti za postavljanje zasjeda i minskih polja. Nužan preduvjet za uspjeh bojnih djelovanja na tom smjeru je ovladavanje dominantnim uzvišenjima ((Lipov vrh, Čelenka, Bukovo pleće, Velika Bobija, Mala Bobija)

Južno područje: daleko povoljniji uvjeti za napadna bojna djelovanja, blago nagnuta zaravan s rijetkim uzvišenjima, rijetkom vegetacijom, povoljniji vremenski uvjeti, olakšan manevar, veće korištenje tehnike, kvalitetnija cestovna mreža.

*- ovladavanje sjevernom planinskom zonom Velebita i postojanje jasne vodene pregrade (Novsko ždrilo, Novigradsko more, donji tok Zrmanje s dubokim kanjonom) znatno će olakšati prodor hrvatskih snaga.*

- napad je započeo 22.siječnja u 7 sati, nositelj je TG-112 ojačan bojnom 7.dp, vod SP GS HV, VP sa zadaćom izbijanja na crtu Jasenica - V.Bobija, a sljedeća zadaća presijecanje puta Mali Alan – Obrovac.

- napredovanje snaga išlo je sporije od očekivanog, pojavila se potreba za ojačavanjem, jak otpor neprijatelja, iako potisnut iz Rovanjske

-zato general Janko Bobetko odlučuje ojačati TG-112 za daljnji prodor snagama 6.gmtbr iz Gospića, i to ojačanom satnijom,

-zapovijed od 22.00. 22. siječnja1993. da se od najsposobnijih vojnika i časnika ustroji satnija od 3 voda, voda za potporu (MB 82mm, protuoklopna sredstva, + svaki vod sa MB60mm)

-u 4.00 23.siječnja krenuli iz vojarne Eugen Kvaternik te preko Karlobaga i Starigrada stigli u Rovanjsku u 7. 00 gdje su se podredili TG-112 i zapovjedniku Anti Maksanu, te su raspoređeni u Starigradu očekujući upotrebu

-u tu satniju ušlo je oko 200 ljudi (po 100 iz gospićke i otočačke satnije), a zapovjedništvo je povučeno iz zap.kadra 1.bojne, satnik Ivan Čanić

**23.siječnja**

- ujutro u Starigrad dolazi zap.6.brigade pukovnik Mirko Norac sa suradnicima iz zapovjedništva, i načelnikom stožera Zvonkom Brajkovićem

-kritizirali su zapovjedništvo satnije što je dopustilo da se 2 voda koriste u djelovanjima toga dana tj.što nije inzistirano da se potrojba upotrebljava kao cjelina i da drži svoj smjer napada

-uvidjevši stanje na terenu, i da se teško probija, zapovjednik brigade Noraac samoinicijativno odlučuje ojačati satniju oklopnim vodom (2 tenka) iz Gospića

-toga dana napravljeni su određeni pomaci prema Novskom ždrilu, zaustavljeni na Dračevcu

**24.siječnja**

- budući da pješački napadi hrvatskih snaga nisu donosili previše uspjeha, te pošto je saznao da se na terenu nalazi zapovjednik 6.gmtnr Norac i zapovjedništvo brigade general Bobetko izdaje zapovijed koja je uručena u 12 sati - u cilju potrebe uspostave taktičkih veza sa snagama specijalne policije koje djeluju s Velebita sjeverno od V. i M. Bobije, a koje još nisu zauzete. –da sve snage u sastavu TG-112 preuzima M.Norac i da je osnovni zadatak da ovlada prostorom Zrmanje i org.obranu te zatim da se sa zapadnim susjedom (SP MUP) dogovori oko planova za V. i M. Bobiju.

-Norac odmah izdaje sljedeće zadaće:

Satnija 6. brigade: - smjer Modrić – Božiž – Kita-Marune s ciljem presijecanja puta Jasenice – Obrovac, i na taj način onemogućiti logističku potporu utvrđenim neprijateljskim snagama oko Dračevca tt199.

Ostale snage TG-112 kojima su pridružena 2 tenka iz 6.br: - produžiti napad smjerom Rovanjska – Gradac – Maslenica te Rovanjska – Dračevac – Vulića Dol

-napad je počeo u 15 sati, obrana je probijena, zauzeto je mjesto Maslenica, brz prodor hrvatskih snaga na oba zadana smjera, te su se navečer zaustavili na crti Kita – Božić – Božanjići – Kita – Graovište

- ključan je bio prodor snaga 6.br.na podvelebitskom smjeru na Kitu tt 262 što je omogućilo okruženje neprijatelja u mjestu Jasenice odakle se oni povlače tijekom noći 24./25. Siječnja

**25.siječnja**

- ujutro nastavak napada, otpor je slabiji, napreduje se do crte Zelenikovac – Pariževačka glava – Marune, dakle do kanjona Zrmanje

- stabilizira se obrana, ne uspijevaju IDG upadi i protunapadi,

- zadaća je sad odlučujuća i aktivna obrana zauzetog prostora i sprečavanje probijanja crte

Krajem veljače zapovjednišvo TG-112 vrši zapovjedno izviđanje prema V. i M. Bobiji koje po zapovijedi GS HV moraju preuzeti od snaga specijalne policije, na taj način proširena je zona odgovornosti i preuzeti novi položaji

2. veljače 1993. Pridružena im je Kombinirana bojna pod zapovjedništvom časnika iz 1.gbr Damira Tomljanovića Gavrana u koju su ušle postrojbe iz 1.gbr, 6.gbr, 133. Brigade iz Otočca i planinska satnija Velebit

5. veljače - navedene postrojbe uvode se u z/o i od specijalne policije preuzimaju položaje : Rupa – Kraljičina vrata –Alanac – Tulove grede – V.Bobija – M.Bobija sa zadaćom odlučne obrane, držanja zaposjednutih položaja i kota, promatranja i nadzora bojišta paljbom

19.2. 1993. – ustrojen Sektor-1 u z/o TG-112 radi djelotvornije organizacije zapovijedanja, prvi zapovjednik bio je M.Norac, a od 20. ožujka 1993. D.Tomljanović Gavran

- u travnju 1993. se snagama pridodaju Kombinbirana satnija iz sastava 2/6.gbr i 133.brigade, drže crtu Kraljičina vrata – Tulove grede – Potprag

18. lipnja poginuo je prvi i jedini pripadnik 6.gbr na tome ratištu, Drago Bohanek

- snažni protunapadi do svibnja