Прадмет: сусветная гісторыя, 9 клас

Тэма: Карэнны пералом у ходзе Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

Мэты:

1. Даказаць, што Сталінградская і Курская бітвы з'яўляюцца карэнным пераломам падчас Вялікай Айчыннай вайны і Другой сусветнай вайны; апісваць ваенныя дзеянні 1942 – 1943 гг;

2. Ахарактарызаваць рашэнне Тэгеранскай канферэнцыі;

3. Фарміраваць інфармацыйна-камунікатыўную культуру, вырашаць праблемныя пытання, выдзяляць галоўнае, рабіць абагульненне і вывад. працягнуць развіццё картаграфічных, храналагічных уменняў;

працягнуць развіццё навыкаў характарыстыкі гістарычнай асобы, працы з гістарычнымі табліцамі, дакументамі;

4. Садзейнічаць выхоўванню фарміраваня цікавасці да гістарычнай навуцы, выхоўваць пачуццё патрыятызму і любові да Радзімы.

Тып урока: вывучэнне новага матэрыяла, камбінаваны – лекцыя з элементамі гутаркі, тэсціраванне.

Абсталяванне ўрока:

 Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 — пачатак ХХІ ст. : вучэб. дапам. для 9-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / У. С. Кошалеў, М. А. Краснова, Н. У. Кошалева ; пад рэд. У. С. Кошалева ; пер. на беларус. мову В. Р. Ермаковіч, А. А. Цвірко, Т. М. Шахмуць. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2019. — 255 с. : іл., камп’ютар (відэа), карта (атлас) па тэме ўрока

Новыя паняцці: - карэнны пералом

ХОД УРОКА

1. Арганізацыйны момант

Настаўнік агучвае тэму урока, ход урока

2. Праверка ведаў:

См. праца з карткай па тэме “Пачатак Другой Сусветнай вайны”

Якая падзея адбылася:

1 верасня 1939 -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22 чэрвеня 1941 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайце азначэнне тэрміну:

 план “Барбаросса” – гэта праект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Устаўце прпапушчанныя словы:

1 студзеня 1942 г. падпісанне Дэкларацыі Аб’яднаных Нацый у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Нью-Ёрк) 26 дзяржавамі, якія асуджалі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фашызм). Дэкларацыя ўключала два асноўныя палажэнні: абавязкі весці барацьбу з дзяржавамі-\_\_\_\_\_\_\_ (агрэсарамі) і не заключаць сепаратнага \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (міру). У маі — чэрвені 1942 г. паміж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР), Вялікабрытаніяй і ЗША, якія склалі аснову антыгітлераўскай кааліцыі, былі падпісаны двухбаковыя дагаворы аб супрацоўніцтве. Саюзнікі пачалі пастаўляць у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР) ваенную тэхніку, боепрыпасы, стратэгічную сыравіну, харчаванне і інш. Да моманту заканчэння вайны ў складзе кааліцыі знаходзіліся 53 дзяржавы.

3. Вывучэнне новага матэрыялу:
ПЛАН:

1. Вырашальныя перамогі Чырвонай Арміі пад Сталінградам і на Курскай дузе. 2. Ваенныя дзеянні армій ЗША і Англіі ў канцы 1942-1943 г.

3. Капітуляцыя Італіі.

4. Вайна на Ціхім і Атлантычным акіянах

5. Ўмацаванне антыгітлераўскай кааліцыі

6. Тэгеранская канферэнцыя

РЭФЛЕКСІЯ:

Падвядзенне вынікаў урока

Метад “тры словы” – па чарзе, вучні гавораць свае тры словы, якія характарызуюць усю тэму ўрока. Лепей, калі словы не паўтараюцца.

Выстаўленне адзнак за работу на ўроке

Д/З параграф 21

Індывідуальнае заданне для матываваных вучняў.

Падрыхтаваць паведамленне:

1. “Новы парадак”

2. “Рэйкавая вайна”

(Падрабязны план – правядзення ўрока)

1. Праца з відэаролікам “Сталінградская бітва”

Прагляд – абмеркаванне – фармуляванне адзінага вывада

Сталінградская бітва - 17 ліпеня 1942 г. — 2 лютага 1943 г.

19 лістапада 1942 г. Чырвоная Армія перайшла ў контрнаступленне, узяўшы ў кальцо горад з поўначы і поўдня.

 Нямецкая 6-я армія апынулася ў акружэнні.

2 лютага 1943 г. яна капітулявала, нягледзячы на загад Гітлера не здавацца.

2. Праца з відэаролікам “Курская бітва”

Прагляд – абмеркаванне

Курская бітва - 5 ліпеня — 23 жніўня 1943 г.

Контрнаступленне Чырвонай Арміі суправаджалася маштабнай «рэйкавай вайной»

 Магутная групоўка арміі , перайшла да абароны. Пачалося выгнанне нямецка-фашысцкіх захопнікаў з тэрыторыі СССР. Са жніўня па снежань 1943 г. працягвалася бітва за дняпроўскі рубеж. Нягледзячы на вялікія людскія страты, савецкія часці фарсіравалі Днепр і вызвалілі Кіеў.

3. Аповяд настаўніка пра ваенныя дзеянні ЗША і АНГЛІІ

Вялікабрытанія і ЗША здолелі дамагчыся поспехаў на іншых франтах. У гэты перыяд яны вялі актыўныя ваенныя дзеянні ў Паўночнай Афрыцы. Важнай бітвай Паўночнаафрыканскай кампаніі стала бітва пад Эль-Аламейнам (Егіпет) у кастрычніку — лістападзе 1942 г.

Брытанскія войскі пад камандаваннем

Карэнны пералом у Вялікай Айчыннай вайне генерала Б. Мантгомеры разграмілі італа-нямецкую групоўку фельдмаршала Э. Ромеля. Гэтая бітва лічыцца вырашальнай на Паўночнаафрыканскім тэатры ваенных дзеянняў. У 1943 г. працягнулася паспяховае наступленне англа-амерыканскіх войскаў у Паўночнай Афрыцы. Ад германскай і італьянскай акупацыі былі вызвалены Егіпет, Кірэнаіка, Туніс.

4. Настаўнік прапануе см. працу з тэктсам падручніка па пункту

**Капітуляцыя Італіі**. У 1943 г. адбылася яшчэ адна важная падзея ў ходзе Другой сусветнай вайны. Германія страціла аднаго са сваіх асноўных саюзнікаў — Італію. У ліпені 1943 г. англа-амерыканскія войскі высадзіліся на востраве Сіцылія і пачалі вызваленне Італіі. Скарыстаўшыся сітуацыяй, кароль Віктар Эмануіл III пры падтрымцы часткі ваенных ажыццявіў аперацыю па скіданні Б. Мусаліні. Дучэ быў зняты з пасады прэм’ер-міністра і арыштаваны. Новы ўрад падпісаў перамір’е і капітуляваў 3 верасня 1943 г. 13 кастрычніка 1943 г. ён абвясціў вайну Германіі і яе саюзнікам. У 1943—1945 гг. італьянская армія ваявала на баку краін антыгітлераўскай кааліцыі на тэрыторыі Італіі і на Балканах. Гітлер зрабіў адчайную спробу захаваць Італію ў якасці свайго саюзніка ў вайне. У верасні 1943 г. нямецкія войскі акупавалі Паўночную і Цэнтральную Італію. Мусаліні быў вызвалены. Ён узначаліў так званую Італьянскую сацыяльную рэспубліку, абвешчаную на акупаваных нямецкімі войскамі італьянскіх тэрыторыях. Гэтае марыянетачнае ўтварэнне праіснавала да канца вайны. Італія была вызвалена партызанамі, італьянскімі і англа-амерыканскімі войскамі, а Мусаліні расстраляны ў красавіку 1945 г.

**Вайна на Ціхім і Атлантычным акіянах**. У 1941 г. Японія актывізавала сваю экспансію ў азіяцкім рэгіёне. 7 снежня 1941 г. самалётамі з авіяносцаў яна атакавала і разграміла амерыканскую ваенна-марскую базу Пёрл-Харбар на Гавайскіх астравах. ЗША і Вялікабрытанія адразу абвясцілі вайну Японіі. У адказ Германія і Італія аб’явілі вайну ЗША. Такім чынам, усе найбуйнейшыя дзяржавы свету ўцягнуліся ў вайну. У 1942 г. Японія акупавала Тайланд, Сінгапур, Бірму, Інданезію, Новую Гвінею, Філіпіны. Аднак ёй відавочна не хапала сіл для вядзення барацьбы на такой вялікай тэрыторыі. У гэтым жа годзе адбыўся пералом у ходзе ваенных дзеянняў на Ціхім акіяне. Летам 1942 г. ЗША нанеслі поўнае паражэнне япон- скаму флоту ля вострава Мідуэй, а ў пачатку 1943 г. выйгралі бітву за Саламонавы астравы. Пасля гэтага ваенная Напад Японіі на ваенна-марскую базу ЗША Пёрл-Харбар. 7 снежня 1941 г. ініцыятыва на Ціхім акіяне і ў Паўднёва-Усходняй Азіі канчаткова перайшла да саюзнікаў.

5. Аповяд настаўніка – антыгітлераўская кааліцыя

У склад ужо ўваходзіла 26 дзяржаў.

У кастрычніку 1942 г. у Маскве адбылася канферэнцыя міністраў замежных спраў СССР, ЗША і Вялікабрытаніі.

На ёй абмяркоўваліся пытанні далейшага вядзення вайны.

Савецкі Саюз настойваў на адкрыцці другога фронту ў Заходняй Еўропе.

Прадстаўнікі ЗША і Вялікабрытаніі абяцалі ўварванне ў Паўночную Францыю толькі вясной 1944 г., дый тое пры наяўнасці добрага надвор’я ў раёне Ла-Манша. Такім чынам, Савецкаму Саюзу трэба было яшчэ амаль поўных два гады несці асноўны цяжар вайны супраць краін фашысцкай кааліцыі. Маскоўская канферэнцыя падрыхтавала ўмовы для першай сустрэчы кіраўнікоў урадаў трох дзяржаў: СССР, ЗША і Вялікабрытаніі.

6. Тэгеранская канферэнцыя

Аповяд вучня (паведамленне)

Першая за гады Другой сусветнай вайны канферэнцыя лідараў «вялікай тройкі» І. В. Сталіна, Ф. Д. Рузвельта і У. Чэрчыля адбылася ў Тэгеране (Іран) 28 лістапада — 1 снежня 1943 г.

Асноўным пытаннем на Тэгеранскай канферэнцыі было адкрыццё другога фронту ў Заходняй Еўропе.

Нягледзячы на супраціўленне У. Чэрчыля, было вырашана адкрыць другі фронт у маі 1944 г. І. В. Сталін, у сваю чаргу, паабяцаў саюзнікам абвясціць вайну Японіі пасля разгрому Германіі.

 Рузвельт і Сталін дамовіліся таксама аб стварэнні пасля вайны сусветнай арганізацыі па падтрыманні міру.

 Вострыя дыскусіі вклікала праблема пасляваеннага статусу Германіі. Чэрчыль і Рузвельт выступалі за падзел Германіі на некалькі дзяржаў. Але ўсе былі згодны з тым, што неабходна прыняць меры па выкараненні германскага мілітарызму. У канчатковым выніку вырашэнне германскага пытання было адкладзена. Спрэчкі выкліка`ла і польскае пытанне. Сталін здолеў дамагчыся згоды Рузвельта і Чэрчыля на перанос польскай усходняй мяжы на «лінію Керзана», а заходняй — на раку Одэр. Такім чынам, найважнейшымі вынікамі Тэгеранскай канферэнцыі былі цвёрдае абяцанне саюзнікаў адкрыць другі фронт і поўная згода ў дачыненні барацьбы да пераможнага канца з фашысцкай Германіяй.

См. праца з карткай па тэме “Пачатак Другой Сусветнай вайны”

Якая падзея адбылася:

1 верасня 1939 -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22 чэрвеня 1941 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайце азначэнне тэрміну:

 план “Барбаросса” – гэта праект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Устаўце прпапушчанныя словы:

1 студзеня 1942 г. падпісанне Дэкларацыі Аб’яднаных Нацый у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Нью-Ёрк) 26 дзяржавамі, якія асуджалі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фашызм). Дэкларацыя ўключала два асноўныя палажэнні: абавязкі весці барацьбу з дзяржавамі-\_\_\_\_\_\_\_ (агрэсарамі) і не заключаць сепаратнага \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (міру). У маі — чэрвені 1942 г. паміж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР), Вялікабрытаніяй і ЗША, якія склалі аснову антыгітлераўскай кааліцыі, былі падпісаны двухбаковыя дагаворы аб супрацоўніцтве. Саюзнікі пачалі пастаўляць у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР) ваенную тэхніку, боепрыпасы, стратэгічную сыравіну, харчаванне і інш. Да моманту заканчэння вайны ў складзе кааліцыі знаходзіліся 53 дзяржавы.

См. праца з карткай па тэме “Пачатак Другой Сусветнай вайны”

Якая падзея адбылася:

1 верасня 1939 -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22 чэрвеня 1941 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайце азначэнне тэрміну:

 план “Барбаросса” – гэта праект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Устаўце прпапушчанныя словы:

1 студзеня 1942 г. падпісанне Дэкларацыі Аб’яднаных Нацый у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Нью-Ёрк) 26 дзяржавамі, якія асуджалі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фашызм). Дэкларацыя ўключала два асноўныя палажэнні: абавязкі весці барацьбу з дзяржавамі-\_\_\_\_\_\_\_ (агрэсарамі) і не заключаць сепаратнага \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (міру). У маі — чэрвені 1942 г. паміж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР), Вялікабрытаніяй і ЗША, якія склалі аснову антыгітлераўскай кааліцыі, былі падпісаны двухбаковыя дагаворы аб супрацоўніцтве. Саюзнікі пачалі пастаўляць у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР) ваенную тэхніку, боепрыпасы, стратэгічную сыравіну, харчаванне і інш. Да моманту заканчэння вайны ў складзе кааліцыі знаходзіліся 53 дзяржавы.

См. праца з карткай па тэме “Пачатак Другой Сусветнай вайны”

Якая падзея адбылася:

1 верасня 1939 -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22 чэрвеня 1941 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайце азначэнне тэрміну:

 план “Барбаросса” – гэта праект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Устаўце прпапушчанныя словы:

1 студзеня 1942 г. падпісанне Дэкларацыі Аб’яднаных Нацый у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Нью-Ёрк) 26 дзяржавамі, якія асуджалі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фашызм). Дэкларацыя ўключала два асноўныя палажэнні: абавязкі весці барацьбу з дзяржавамі-\_\_\_\_\_\_\_ (агрэсарамі) і не заключаць сепаратнага \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (міру). У маі — чэрвені 1942 г. паміж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР), Вялікабрытаніяй і ЗША, якія склалі аснову антыгітлераўскай кааліцыі, былі падпісаны двухбаковыя дагаворы аб супрацоўніцтве. Саюзнікі пачалі пастаўляць у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР) ваенную тэхніку, боепрыпасы, стратэгічную сыравіну, харчаванне і інш. Да моманту заканчэння вайны ў складзе кааліцыі знаходзіліся 53 дзяржавы.

См. праца з карткай па тэме “Пачатак Другой Сусветнай вайны”

Якая падзея адбылася:

1 верасня 1939 -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22 чэрвеня 1941 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайце азначэнне тэрміну:

 план “Барбаросса” – гэта праект\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Устаўце прпапушчанныя словы:

1 студзеня 1942 г. падпісанне Дэкларацыі Аб’яднаных Нацый у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Нью-Ёрк) 26 дзяржавамі, якія асуджалі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фашызм). Дэкларацыя ўключала два асноўныя палажэнні: абавязкі весці барацьбу з дзяржавамі-\_\_\_\_\_\_\_ (агрэсарамі) і не заключаць сепаратнага \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (міру). У маі — чэрвені 1942 г. паміж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР), Вялікабрытаніяй і ЗША, якія склалі аснову антыгітлераўскай кааліцыі, былі падпісаны двухбаковыя дагаворы аб супрацоўніцтве. Саюзнікі пачалі пастаўляць у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (СССР) ваенную тэхніку, боепрыпасы, стратэгічную сыравіну, харчаванне і інш. Да моманту заканчэння вайны ў складзе кааліцыі знаходзіліся 53 дзяржавы.