Тема : Друга світова війна. Початок та головні битви Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу проти Німеччини та її союзників.

Мета: Розвивати критичне мислення, пам'ять, вміння логічного викладу думки та систематизації набутих знань; продовжувати формувати навички самостійної роботи;

Виховувати учнів в дусі патріотизму, поваги до героїчного минулого свого народу та інших народів, виховувати негативне ставлення до війни , як найбільшого лиха людства.

**Хід уроку**

**І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ**

- Наш урок я хочу розпочати словами Василя Симоненка:

*І живуть у пам’яті народу*

*Його вірні дочки і сини,*

*Ті, що не вернулися з походів*

*Грізної, великої війни.*

* Як ви здогадалися, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему Другої світової війни.

Історія людства знає безліч воєн. Але дві з них за масштабами руйнувань і людських утрат не мають рівних. Обидві сталися у XX ст., і в них брали участь усі найбільші держави світу. Війни прийшли з Німеччини; основні бойові дії розгортались в Європі, а також на наших українських землях.

**ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ**

***Робота з історичними термінами***

* Дайте визначення понять

**Аншлюс** – приєднання Австрії до Німеччини (Третього Рейху) 11–13 березня 1938 року.

**Анексія** (лат. annexio – приєднання) – це насильницьке захоплення державою всієї або частини території іншої держави або народу і включення її до свого складу.

**Гонка озброєнь** – політичне протистояння двох або декількох держав (а частіше – цілих військових блоків) за перевагу в області збройних сил. Під час такого протистояння кожна зі сторін накопичує величезні запаси зброї, намагаючись встановити паритет з супротивником або обігнати його.

**Імперіалізм** (від лат. imperare – правити) – державна політика, спрямована на завоювання територій, колоній, або встановлення політичного й економічного контролю над іншими державами.

**Мілітаризм** (фр. militarisme, від лат. militaris – військовий) – державна ідеологія, спрямована на виправдання політики всесвітнього нарощування військової могутності держави і яка водночас допускає використання військової сили при розв’язанні міжнародних і внутрішніх конфліктів.

**Політика «умиротворення»**– політика, заснована на поступках і потураннях агресору. Полягає у врегулюванні штучно розпалюваних державою-агресором міжнародних конфліктів та їх вирішення за допомогою здачі стороні-агресору, другорядних і малозначущих, з точки зору авторів цієї доктрини, позицій і питань.

**Шовінізм** (фр. chauvinisme, в англ. версії – джингоїзм) — найодіозніша форма націоналізму, пропагування національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації, поширення ідей національної переваги, розпалювання національної ворожнечі й ненависті.

***Робота з таблицею***

Студенти заповнюють пропуски в таблиці «Періодизація Другої світової війни» та пояснюють особливості головних періодів ДСВ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| І період | 1 вересня 1939 р. –  22 червня 1941 р. | Початок Другої світової війни: від нападу Німеччини на Польщу до агресії проти СРСР |
| ІІ період | 22 червня 1941 р. –  18 листопада 1942 р. | Розширення нацистської агресії: від нападу Німеччини на СРСР до початку контрнаступу радянських військ під Сталінградом |
| ІІІ період | 19 листопада 1942 р. –  5 червня 1944 р. | Корінний перелом у ході війни: від контрнаступу радянських військ під Сталінградом до відкриття Другого фронту і наступу в Україні |
| ІV період | 6 червня 1944 р. –  8 травня 1945 р. | Розгром фашизму і нацизму в Європі: від відкриття Другого фронту до Капітуляції Німеччини |
| V період | 9 травня 1945 р. –  2 вересня 1945р. | Розгром мілітаристської Японії: від капітуляції Німеччини до капітуляції Японії |

***Робота з картою***

- Покажіть на карті основні битви першого періоду ДСВ.

…

**ІІІ. Мотивація навчальної діяльності**

***Бесіда***

* Згадайте матеріал попереднього нашого заняття і дайте відповідь на питання:

1) Ми з вами вивчаємо уже другу світову війну. Поясніть, що значить світова війна. Дайте визначення поняттю «світова війна». ) **Світова війна** - це військове протистояння між провідними країнами за світове панування, яке має наслідки для всіх країн та народів світу.

2) Складіть перелік основних причин ДСВ. Який характер мала ДСВ?

3) Згадайте, коли було підписано радянсько-німецький пакт про ненапад?

4) Охарактеризуйте процес загарбання Польщі.

5) Визначте роль СРСР та Німеччини стосовно розчленування Польщі.

6) Коли уряд Великобританії і Франції оголосив війну Німеччині? Дайте оцінку «дивній війні».

7) Чому Німеччині вдалося відносно швидко захопити Данію, Норвегію, країни Бенілюксу, Францію?

8) Назвіть союзників Німеччини у Другій світовій війні.

9) Скажіть, чому почалась і як тривала радянсько-фінська війна.

10) Охарактеризуйте події, відомі в історії під назвами «Битва за Англію» та «Битва за Атлантику».

11) Що ви можете розказати про перебіг подій на Балканах.

12)  Які територіальні придбання здійснив СРСР у перший період  війни? Як ви їх оцінюєте?

***Історична задача.***

У 1939 р. Л. Мехліс говорив: «Товариш Й. Сталін поставив завдання: на випадок війни примножити кількість радянських республік». Як це завдання Й. Сталіна реалізовувалося протягом 1939—1941 рр.?

***Дискусія за проблемним запитанням****.*

Чи можна стверджувати, що СРСР у 1939—1941 рр, був союзником Німеччини?

**ІV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ**

**Тема: Воєнні дії в 1941-1942 рр.**

**План**

**1.План «Барбаросса»**

**2.Напад Німеччини на СРСР.**

**3.Створення антигітлерівської коаліції.**

**4.Розвиток подій на радянсько-німецькому фронті.**

**5.Війна на Тихому океані та в Північній Африці.**

**1.План «Барбаросса»**

***Повідомлення студентів***

Виступ студентів з повідомленням «План Барбаросса».

18 грудня 1940 року Гітлер підписав директиву №21 під умовним найменуванням план «Барбаросса», яка містила загальний задум і вказівки про ведення війни проти СРСР.

Стратегічною основою плану «Барбаросса»(названого так по імені середньовічного полководця, імператора Священної Римської імперії Германського народу Фрідріха Барбаросси) була теорія «бліцкригу» - блискавичної війни. Цим планом передбачався розгром Радянського Союзу в ході швидкоплинної кампанії максимум протягом п’яти місяців, ще до закінчення війни проти Великої Британії. Головними стратегічними об’єктами були визнані Ленінград, Москва, Центральний промисловий і Донецький басейн. Особливе місце приділялося захопленню Москви. Передбачалося, що після досягнення цієї мети війна буде виграна. Радянський Союз повинен був бути розчленований і ліквідований. На його території передбачалося створити чотири рейхскомісаріати – німецькі провінції. Москву, Ленінград, Київ і ряд інших міст пропонувалося цілком стерти з лиця землі. Нацистське керівництво підкреслювало, що дії німецької армії повинні носити особливо жорстокий характер, вимагало нещадного знищення цивільного населення СРСР.

Для ведення війни проти СРСР була створена коаліція, основою якої став потрійний пакт, укладений у 1940 році між Німеччиною, Італією і Японією. До активної участі в агресії були притягнуті Румунія, Фінляндія, Угорщина. Гітлерівцям допомагали реакційні правлячі кола Болгарії, а також маріонеткових держав Словаччини і Хорватії. З фашистською Німеччиною співробітничали Іспанія, вішистський уряд Франції, Португалія, Туреччина, Японія. Для реалізації плану «Барбаросса» агресори мобілізували економічні і людські ресурси захоплених і окупованих країн.

* Пропоную вашій увазі переглянути відео матеріал по нашому питанню, звернете також увагу на співвідношення сил СРСР та Німеччини на початку воєнних дій. (Перевага була на боці Німеччини, лише за кількістю танків переважав СРСР).

<https://www.youtube.com/watch?v=fmhUzKOhtH8> – план «Барбаросса» 4 хв

*Для запису в конспект:*

План нападу Німеччини на СРСР «Барбаросса»

* Розгром СРСР за 7-8 тижнів до закінчення війни з Великою Британією.
* Головні стратегічні об’єкти – Ленінград, Москва, Центральний промисловий район, Донецький басейн.
* Виділено 152 дивізії, в тому числі 19 танкових і 14 моторизованих, 2 бригади( майже 80% німецької армії); союзники Німеччини надали 16 бригад і 29 піхотних дивізій.

Для нападу на СРСР було створено ***Троїстий пакт*** Японії, Німеччини та Італії(1940 р.); активну участь у нападі мали відіграти Румунія, Фінляндія, Угорщина.

Війська Німеччини та її союзників були розділені на 3 групи армій:

1) Група армій «Північ» (ком. генерал - фельдмаршал фон Леєб) повинна була наступати зі Східної Пруссії з метою захоплення Прибалтики і Ленінграда.

2) Група армій «Центр» (ком. генерал - фельдмаршал фон Бок) повинна була наступати з Польщі в район Білостока. Її метою було захоплення Білорусії і Москви.

3) Група армій «Південь» (ком. генерал - фельдмаршал Г. Рундштедт) мала знищити радянські війська в Західній Україні і вести наступ на Київ.

Основним напрям удару командування вермахту (німецької армії) вважало центральне (на Москву).

Головні напрямки німецького наступу на СРСР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Група армій | Командуювач | Завдання |
| «Північ» | Генерал-фельдмаршал В.Леєб | Наступ на Прибалтику, Ленінград, Псков з метою знищення радянських військ у Прибалтиці, захоплення балтійських портів. |
| «Центр» | Генерал-фельдмаршал Ф.Бок | Завдання удару по флангах радянських військ в районі Білостока, з’єднання в районі Мінська і наступ на Москву. |
| «Південь» | Генерал-фельдмаршал Г.Рундштедт | Знищення радянських військ в Західній та Правобережній Україні, наступ на Харків, Донбас, Крим. |

**2.Напад Німеччини на СРСР**

Радянський Союз не був готовий до відсічі фашистського нашестя. Червона Армія перебувала в стадії реорганізації. Вищий командний склад напередодні війни був репресований.

Радянський уряд (передусім Й. В. Сталін) допустив прорахунки у визначенні термінів початку війни. Побоювання спровокувати Німеччину призвело до того, що армія і флот своєчасно не були приведені в бойову готовність. Літо і осінь 1941 р. були найбільш критичними для Радянського Союзу.

22 червня 1941 р. о четвертій годині ранку фашистська Німеччина без оголошення війни напала на Радянський Союз. Її війська одночасно перетнули державний кордон СРСР – від Льодовитого океану до Чорного моря – і розпочали наступ у глиб його території. Союзниками Німеччини виступили Фінляндія, Угорщина, Румунія та Іалія. Розпочалася Велика Вітчизняна війна.

Радянські війська, зосереджені в західних прикордонних округах, складалися зі 170 дивізій і налічували майже 2,7 млн бійців і командирів. Дивізії не були повністю вкомплектовані людьми, озброєнням і військовою технікою. Тому на основних напрямах наступу ворог забезпечив собі значну перевагу.

Уранці 22 червня гітлерівська авіація розпочала бомбардування радянських військових аеродромів і важливих стратегічних міст. Раптовість нападу дала ворогові можливість знищити в перший день війни 66 аеродромів і 1200 літаків. Радянські військово-повітряні сили були виведені з ладу.

Перші удари нацистів прийняли радянські прикордонники. Незважаючи на чисельну перевагу ворожих сил, вони показали приклади героїзму та мужності. Однак, незважаючи на героїчний опір Червоної армії, тільки протягом першого дня ворог просунувся на 30-50 км углиб радянської території.

Саме через непідготовленість до оборонної війни і внаслідок некваліфікованого керівництва, радянські війська не змогли відбити ворожий удар.

- Переглянемо відеоматеріал про початок радянсько-німецької віни

<https://www.youtube.com/watch?v=6XxXoUg5XPo> – початок ВВв 4 хв

То ж бачимо, що за три тижні війни радянські війська зазнали колосальних втрат: 28 радянських дивізій було повністю розгромлено, а ще 72 дивізії втратили понад 50% особового складу, тобто 3/5 війська (815 700 чол.), що перебували у західних округах, 4 013 літаків, 11783 танків, 21 500 гармат і мінометів

Основними причинами поразки Червоної армії на початку війни були: загальні політичні прорахунки і військово-стратегічні помилки радянського керівництва в оцінці воєнно-політичної обстановки; переоцінка значення радянсько-німецьких договорів 1939 р.; певна раптовість агресії (проте слід зазначити, що несподіванкою цей напад швидше був для народу, ніж для керівництва країни); матеріальна непідготовленість до війни; незавершеність процесу переозброєння СРСР; розпорошення сил Червоної армії на кордонах; масові репресії в 30-х роках проти армійського командного складу та ін. До яких ми з вами ще повернемось.

**3.Створення антигітлерівської коаліції.**

***Робота з поняттям***

***Антигітлерівська коаліція*** *– це об’єднання країн (Англія, США, СРСР, Франція та ін.) для боротьби проти нацистської Німеччини.*

***Робота з хронологічною таблицею***

* Опрацювати текст і скласти хронологічну таблицю.

Напад Німеччини на СРСР започаткував формування антигітлерівської коаліції – союзу держав із такими діаметрально протилежними інтересами, який ніколи не був би створений за інших обставин.

Однак в умовах війни проти нацистської Німеччини уряди Великої Британії, СРСР, а згодом і США мусили дбати про захист життя громадян, збереження незалежності своїх держав. Спільними зусиллями зробити це було легше. Тому в день нападу Німеччини на Радянський Союз прем’єр-міністр Великої Британії В.Черчілль і президент США Ф.Рузвельт заявили про солідарність із СРСР. Радянський уряд запропонував Великій Британії укласти угоду про спільні дії.

**16 липня 1941 року** в Москві була підписана угода між урядами СРСР і Великої Британії про спільні дії у війні проти Німеччини. У ній зафіксовані взаємні зобов’язання про надання допомоги та підтримки у війні, а також про відмову від укладення сепаратного миру з противником.

**2 серпня 1941 року** відбувся обмін нотами між СРСР і США щодо продовження на рік радянсько-американської торгової угоди та про економічне сприяння з боку США Радянському Союзу у війні проти нацистської Німеччини.

Постачання Радянському Союзу зброї, воєнної техніки та стратегічної сировини здійснювалося відповідно до закону про **ленд-ліз**, який був прийнятий конгресом США в **березні 1941 року**. Цей закон надавав право американському урядові постачати різноманітні товари та надавати послуги країнам-союзникам у період Другої світової війни в позику, оренду чи кредит.

Важливим етапом у розвитку радянсько-британсько-американських відносин стала конференція представників трьох держав у Москві **29 вересня – 1 жовтня 1941 року**. На ній йшлося про конкретні форми співробітництва в період війни.

Зміцненню союзу народів у боротьбі проти агресорів сприяла Декларація Об’єднаних Націй, підписана в **січні 1942 року** у Вашингтоні представниками чотирьох великих держав (США, СРСР, Великої Британії та Китаю) і 22 інших держав антигітлерівського фронту. Ця подія означала створення *антигітлерівської коаліції*.

До Декларації Об’єднаних Націй приєдналося ще багато країн. У ній проголошувалося, що повна перемога над агресорами необхідна для захисту життя, свободи та незалежності народів. Важливими дипломатичними документами, що зміцнили антигітлерівську коаліцію, були радянсько-британський договір «Про союз у війні проти гітлерівської Німеччини та її спільників у Європі та про співробітництво після війни» від **26 травня 1942 року**, а також радянсько-американська угода «Про принципи, застосовані до взаємної допомоги у веденні війни проти агресії» від **11 червня 1943 року**.

Загалом антигітлерівська коаліція зміцнювалася не тільки офіційними угодами, а й глибокою та взаємною симпатією народів країн, що боролися проти гітлеризму.

|  |  |
| --- | --- |
| 16 липня 1941 р. | «Угода між урядами СРСР та Великої Британії про спільні дії у війні проти Німеччини» |
| 2 серпня 1941 р. | Обмін нотами між СРСР та США: подовжено на рік американо-радянську торговельну угоду; США зобов’язалися допомагати СРСР у війні з Німеччиною |
| Березень 1941 р. | Закон про ленд-ліз (вперше поширений на Велику Британію, а з листопада 1941 р. США поширили закон про ленд-ліз на СРСР) |
| 29 вересня – 1 жовтня  1941 р. | Московська конференція. Домовленості про взаємну військово-технічну допомогу. |
| Січень 1942 р. | Декларація Об’єднаних Націй |
| 26 травня 1942 р. | Британо-радянський договір «Про союз у війні проти гітлерівської Німеччини та її спільників у Європі» |
| 11 червня 1943 р. | Радянсько-американський договір про взаємодопомогу |

***Ленд-ліз*** *- система передавання в оренду або позику зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства тощо.*

<https://www.youtube.com/watch?v=5GW24CDrUXc> – видео антигитл.коалиция 4:30 хв

<https://www.youtube.com/watch?v=ajqlzIGI_pE> – оборона Києва 4 хв.

<https://www.youtube.com/watch?v=KjLlOFw117s> – оборона Ленінграда рос. 4 хв

<https://www.youtube.com/watch?v=-gP-Y4zeq4U> – причини неудач рос. Армії 4 хв рос

<https://www.youtube.com/watch?v=UTLUpcVKVPQ> – Тайфун 4 хв

**4. Розвиток подій на радянсько-німецькому фронті**

***Смоленська битва.*** У липні-вересні 1941 року на радянсько-німецькому фронті розгорнулися бої величезного масштабу. 10 липня на західному напрямі німецька група армій «Центр» розпочала наступ на Смоленськ. Їй протистояли головні сили Західного фронту (командувач С.Тимошенко), які не встигли організувати міцну оборону й значно поступалися агресорові силами та засобами; потужні танкові угруповання фашистів форсували Дніпро й 16 липня захопили Смоленськ. Однак контрудари Червоної армії змусили нацистів уперше в ході Другої світової війни перейти до оборони – група армій «Центр» зупинила своє просування на підступах до Москви. Під час Смоленської битви з’єднанням, які найбільше відзначилися, уперше в Червоній Армії було присвоєно назву «гвардійська».

* Перегляньте уважно відеомаеріал, щоб змогли дати відповідь на запитання, в чому ж заключається історичне значення Смоленської битви. (Значення: Уперта оборона радянських військ на московському напряму та на Україні примусило ворога змінити стратегію головного наступу. Головний удар тепер був спрямований на Україну. Це зрештою призвело до провалу плану «Барбаросса».)

<https://www.youtube.com/watch?v=Yzy0w1mUUzQ> – Смоленська битва 4 хв

***Оборона Києва.*** 7 липня 1941 р. розпочалася героїчна оборона столиці України Києва, яка тривала 72 дні. Захищали місто частини Південно-Західного фронту під командуванням генерал-полковника М.Кирпоноса.

10 вересня танкові війська Г.Гудеріана захопили Чернігів, а 15 вересня німецькі танкові частини з’єдналися в районі м. Лохвиці на Полтавщині. За запізнілим наказом Ставки радянські війська намагалися вийти з оточення, але майже всі потрапили в полон. Під час бойових дій загинув командувач Південно-західним фронтом М. Кирпонос і частина офіцерів його штабу. Незважаючи на героїчний опір захисників, фашистські війська захопили столицю України.

Значення: Зірвала плани німецького командування сходу оволодіти містом. Примусила його змінити напрям головного удару, що зрештою призвело до провалу плану «Барбаросса».

***Оборона Одеси.*** Під Одесою, де однозначно з німецькими військами вели наступ 18 румунських дивізій, окупантів було зупинено. Це велике місто, важливий промисловий центр і порт, захищала окрема Приморська армія, підтримувана Чорноморським флотом. Оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 р.

Значення: Радянські війська, що протягом 72 днів здійснювали оборону міста приковували до себе значні сили ворога, завдавши їм великих втрат – понад 300 тис. чол. оборона міста давала можливість Чорноморському флоту впродовж другої половини 1941 р. контролювати всю акваторію Чорного моря, загрожуючи узбережжю Румунії та її нафтовим родовищам.

***Оборона Севастополя.***  У другій половині жовтня 1941 р. Гітлерівці прорвалися в Крим, але їхня спроба відразу захопити Севастополь успіху не мала. Оборона міста тривала 250 днів – із жовтня 1941 р. по 1 липня 1942 р., стримуючи від просування вперед значні сили противника. Обороною Севастополя командував генерал І. Петров.

Значення: На тривалий час оборона Севастополя прикувала значні сили німецьких військ, завдавши їм значних втрат. Були зірвані плани по знищенню Чорноморського флоту СРСР.

***Бої за Ленінград.*** Спроба нацистів одразу захопити місто зазнала краху. Ворог був зупинений у середині липня 1941 р. Лише наприкінці серпня – на початку вересня нацисти відновили наступ на місто. 8 вересня ворог захопив Шліссельбург, блокувавши Ленінград із суходолу. Розпочалася блокада міста, яка тривала 900 діб. Протягом 611 днів Ленінград постійно бомбардували та обстрілювали з важкої артилерії.

У жовтні 1941 р. нацисти спромоглися захопити Тихвін, що значно ускладнило ситуацію навколо Ленінграда і в самому місті. Розпочався голод. У грудні 1941 р. радянські війська вибили ворога з Тихвіна, що забезпечило зв’язок між Ленінградом і Великою землею через Ладозьке озеро. Цією «дорогою життя» з міста було евакуйовано й урятовано від голодної смерті багатьох людей.

**Погляд очевидця подій**

**З щоденника професора О. Фрейденберг, яка пережили блокаду Ленінграда**

У люті морози люди в Ленінграді стояли в чергах по 10 годин за хлібом – сирим і мокрим. Електрика давно відключена, не ходять трамваї. Квартири, аптеки, установи – усе в темряві. Люди заходять до магазину – і в повній темряві намацують руками останнього в черзі або йдуть на голос. Продавці працюють при мерехтливому вогнику «коптилки». Користуючись темрявою, злодії грабують ледь живих від голоду людей. У місті немає сірників, давно не працюють водопровід і туалети. Бомбардування відбуваються щоденно й маже не припиняються. Люди тисячами помирають від голоду… Сіли на землю, замерзли й померли, а міліція мерщій поцупила їхні продуктові картки… І ніякі муки живих людей, ніщо ніколи не могло змусити владу здати місто.

* *Читаючи цей монолог відчаю, хочеться запитати: хто повинен відповідати за такі страшні страждання людей?*
* *Чи можна виправдати геройством і патріотизмом загибель майже 900 тис. мирних жителів?*

*Значення: Група армії «Північ» не виконала свого стратегічного завдання, по захопленню міста. Оборона міста прикувала до себе значні сили німецьких військ. Вдалось врятувати від остаточного знищення Балтійський флот СРСР.*

***Підсумки початкового етапу.*** За перші п’ять місяців війни Німеччина та її союзники окупували Прибалтику, Білорусію, Молдову, майже всю Україну, зокрема частину Донбасу та Криму, а також західні області Росії. Були величезні людські, матеріальні та військові втрати.

**РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ**

**З КНИЖКИ О.ВЕРТА «РОСІЯ У ВІЙНІ 1941-1945»**

* *Опрацюйте історичне джерело, і дайте відповідь на питання: якими були, на думку автора, основні причини поразки радянських військ на початковому етапі війни.*

Пояснення причин поразки 1941 р. численні, і торкаються вони широкого кола питань. Поміж головних причин одні вважають історичний характер(наприклад, чистки в 1937 р. в Червоній армії), другі – психологічний (постійна пропаганда тези про непереможність Червоної армії), треті – професійний (відсутність у радянських військ досвіду ведення сучасної війни і в багатьох випадках низький рівень бойової підготовки), і, нарешті, - економічний (незважаючи на отриманий завдяки радянсько-німецькому пакту перепочинок, радянська військова промисловість не зуміла перетворити Червону Армію на добре оснащену сучасну).

* Які причини поразок, на вашу думку, не названі О. Вертом?

Головною причиною величезних втрат, яких зазнав Радянський Союз за перший рік війни, були грубі помилки та прорахунки політичного й військового командування, особливо Й. Сталіна. Однак, незважаючи на тимчасові поразки СРСР, гітлерівський задум бліцкригу провалився.

Прикордонні бої, оборона міст Києва, Одеси, Севастополя, битви за Ленінград і Смоленськ зірвали плани, розроблені німецькими генералами. На жодному з трьох головних стратегічних напрямів гітлерівська армада не зуміла досягти поставлених цілей.

***Московська битва.*** Наступ ворожих військ на Москву розпочався 30 вересня 1941 р. операцією «Тайфун». Танковими ударами ворог прорвав оборону радянських військ і оточив частини Червоної армії в районі Вязьми, захопив Орел. 5 жовтня Державний комітет оборони ухвалив рішення про захист Москви. 19 жовтня в столиці СРСР був запроваджений стан облоги. Командувачем оборони Москви призначено Г. Жукова.

15 листопада 1941 р. розпочався новий наступ нацистів на Москву. Після кровопролитних боїв вони наблизилися до міста на відстань 25-30 км. Німецькі офіцери, дивлячись у біноклі, бачили Кремль і готували святкові однострої на парад на Красній площі. Однак 5-6 грудня 1941 р. радянські війська перейшли в контрнаступ, унаслідок якого було визволено міста Калінін, Калугу, Клин. 8 грудня Гітлер видав директиву про перехід до оборони, московське радіо повідомило про поразку ворога. Контрнаступ радянських військ тривав до квітня 1942 року. Загалом німецькі частини було відкинуто на 100-250 км від Москви. Перемога Червоної армії під Москвою мала велике стратегічне значення.

Значення перемоги в Московській битві:

1) В ході боїв радянськими військами було знищено 38 дивізій супротивника.

2) Це була перша поразка гітлерівців з початку Другої світової війни. Воно означало крах плану «блискавичної війни».

3) Після невиконання військовими вимоги «фанатичного опору» Гітлер змістив верховного головнокомандуючого вермахту фон Браухича і позбавив влади військових керівників, вступивши на пост верховного головнокомандувача.

***5.Війна на Тихому океані та в Північній Африці.***

Після нападу Німеччини а СРСР лише дві великі держави – США та Японія – не були втягнуті у воєнні дії, хоча Японія уже активно готувалася до війни. Японське керівництво отримало від Німеччини та Італії санкцію на перетворення всієї Євразії на схід від 70 градусів довготи на зону «процвітання» Японії.

Задум японського командування полягав у тому, щоб раптовим ударом розгромити Тихоокеанський флот США, здобути панування на морі та в повітрі, а після цього висадити десанти на Філіппінах, у Бірмі, Малайзії, Індонезії.

7 грудня 1941 р. Японія підступно атакувала 350 літаками американську військово- морську базу Перл-Харбор. Того дня американці втратили 19 військових кораблів, 272 літаки і понад 3 тис. вояків. 8 грудня 1941 р. США та Велика Британія оголосили війну Японії. 11 грудня Німеччина й Італія заявили про свій намір воювати зі Сполученими Штатами. Отже, наприкінці 1941 р. всі великі держави були втягнуті в Другу світову війну.

Японські війська здійснили широкомасштабний наступ у Південно-Східній Азії. До травня 1942 року вони загарбали величезну територію площею 3,8 млн кв.км з населенням 150 млн чоловік. Однак невдовзі ситуація змінилася. США та Велика Британія терміново передислокували свої сили з Атлантики до Тихого океану. Крім того, вони мали значно більший економічний потенціал, аніж Японія. Хижацька експлуатація завойованих територій японцями викликала спротив місцевого населення. Війна в Азії та на Тихому океані набула тривалого характеру.

Наслідки:

1) Американський тихоокеанський флот на деякий час паралізований. У 1941-1942 рр. Японія розвиває наступ по 3 напрямком. Головний удар («Південна операція») здійснюється проти Філіппін і Нідерландської Індії (Індонезія). У 1942 р. Японія захопила територію з населенням приблизно в 450 млн. осіб і багатими природними ресурсами (95% світового каучуку, 70% олова та ін.)

2) США оголошують війну Японії (8 грудня 1941 р.), Німеччині та Італії (11 грудня 1941 р.), відмовившись від політики ізоляціонізму.

Воєнні дії розгорталися не лише в Європі та на Далекому Сході, а й на Півночі Африки. У 1940-1941 рр. італійські фашисти мали намір створити імперію в Африці та перетворити Середземне море на «внутрішнє море» Італії. У серпні 1940 р. вони захопили Британське Сомалі, частину території Кенії та Судану, у середині вересня вдерлися з Лівії до Єгипту, намагаючись підійти до Суеца. Однак невдовзі їх зупинили, а в грудні 1940 р. розбили англійські війська.

На початку 1941 р. до Північної Африки на допомогу італійським військам прибув німецький танковий корпус на чолі з генералом Е. Роммелем. Розгорілися запеклі бої. Унаслідок операції «Крусейдер» британські війська визволили від агресорів майже всю Кіренаїку, але невдовзі втратили її. Ініціативою заволоділи держави Троїстого пакту.

Лише в жовтні-листопаді 1942 р. відбувся докорінний перелом на користь союзників: англійці здобули перемогу під Ель-Аламейном(Єгипет), англо-американські війська висадилися в Алжирі та Марокко, а потім розпочали наступ на Туніс. 12 травня 1943 р. після тривалих боїв німецько-італійські війська капітулювали. Уся Північна Африка потрапила під контроль Великої Британії та США.

**V. Узагальнення та оцінювання знань студентів.**

Перевіримо себе:

* Визначте основні цілі ставив плану «Барбаросса». Чи вдалось їх реалізувати?
* Коли Німеччина напала на СРСР?
* Як в історії називається радянсько-німецька війна 1941-1945 рр.?
* Дайте визначення історичному поняттю «Антигітлерівська коаліція»
* Назвіть основні битви на радянсько-німецькому фронті протягом 1941-1942 рр.
* Внаслідок яких подій США вступили у війну?
* Яким був перебіг подій у Північній Африці в жовтні-листопаді 1942 р.?

Робота над тестами. (Під час самостійного завдання звучить пісня «Я не видел войны»)

1. План «Барбаросса» - це план нападу Німеччини на:

А) Україну

Б) СРСР

В) Японію

Г) США

1. Яка група армій за планом «Барбаросса» мала напрям на Україну:

А) «Північ»

Б) «Центр»

В) «Південь»

1. Вкажіть дату нападу гітлерівської Німеччини на СРСР:

А) 18 грудня 1940 р.

Б) 22 червня 1941 р.

В) 22 червня 1940 р.

Г) 22 липня 1941 р.

1. Декларація Об’єднаних Націй, яка означала створення антигітлерівської коаліції, була підписана:

А) 16 липня 1941 р.

Б) 2 серпня 1941 р.

В) 29 вересня – 1 жовтня 1941 р.

Г) січень 1942 р.

1. Смоленська битва розгорталася:

А) липень-вересень 1941 р.

Б) серпень-грудень 1941 р.

В) липень-вересень 1942 р.

Г) липень 1941 – вересень 1942 р.

1. Героїчна оборона столиці України, яка тривала 72 дні, розпочалась:

А) 22 червня 1941 р.

Б) 7 липня 1941 р.

В) жовтень 1941 р.

Г) 7 липня 1942 р.

1. 18 румунських дивізій, одночасно з німецькими, вели наступ в 1941 р. на:

А) Смоленськ

Б) Київ

В) Севастополь

Г) Одесу

1. Оборона якого міста тривала 250 днів:

А) Києва

Б) Одеси

В) Севастополя

Г) Ленінграда

1. За яким планом розпочався наступ німецьких військ на Москву:

А) «Барбаросса»

Б) «Тайфун»

В) «Вайс»

Г) «Морський лев»

1. США та Велика Британія оголосили війну Японії:

А) 7 грудня 1941 р.

Б) 8 грудня 1941 р.

В) 7 грудня 1942 р.

Г) 8 грудня 1942 р.

1. В жовтні-листопаді 1942 р. відбувся докорінний перелом на користь союзників в ході переможної битви в Північній Африці під:

А) Перл-Харбор

Б) о. Охау

В) Ель-Аламейном

Г) Москвою

**VІ. Підсумок заняття**

* Отже, 1941-1942 рр. були насичені подіями, які були визначальними для подальшого ходу війни. У війну вступили і були втягнуті СРСР, Японія, США. Війна стала справді світовою. 1941 р. став крахом для Німеччини, а 1942 р. – для Японії, стратегії "бліцкригу". Хоча країни Троїстого пакту утримували стратегічну ініціативу, але вже стало зрозумілим, що їх поразка неминуча.
* Війна – це жахлива трагедія в житті кожного народу. За всю історію людства не було таких катастроф та стихійних лих, які забрали більшість життів, ніж війна.

22 червня 1941 року на кордонах СРСР і на наших українських землях почалися запеклі бої. Боротьба почалась не тільки на фронту, але й в тилу. Це були жахливі часи для всіх жителів країни.

Скільки пролито крові, скільки сліз матерів, скільки переживань та скільки загиблих забрала з собою Велика Вітчизняна війна.

Але все таки ми перемогли.

Це була найстрашніша, найкривавіша війна століття. Наші люди, наші ветерани, наші воїни все подолали, все стерпіли. Що їм довелось перенести: і голод, і холод, і злидні, і страх. Вони мужньо пройшли цей етап в історії. Ніколи не опускаючи очей, ніколи не падали духом. Увесь народ піднявся на захист своєї Батьківщини. Тому цю війну, радянсько-німецьку, по праву називають Великою Вітчизняною війною.

**VІ. Домашнє завдання.**

**1 Визначте правильний перелік битв другого етапу Другої світової війни (1941 – 1942 рр.)**

А Смоленська битва, битва за Москву, Курська битва, Корсунь-Шевченківська операція

Б. Смоленська битва, початок оборони Ленінграду, висадка союзників в Нормандії, напад на Пёрл-Харбор

В. Смоленська битва, початок оборони Ленінграду, битва за Москву, напад на Пёрл-Харбор

Г.Початок оборони Ленінграду, битва за Москву, висадка союзників в Нормандії, Корсунь-Шевченківська операція.

**2. Вкажіть дату нападу Японії на Перл-Харбор.**

А 30 жовтня 1941 р.

Б 7 грудня 1941 р.

В 1 липня 1942 р.

Г 19 червня 1942 р.

**3. Розташуйте в хронологічній послідовності події Другої світової війни.**

1 початок блокади Ленінграду

2 напад японської авіації на воєнно-морську базу США Перл-Харбор

3 напад Німеччини на Радянський Союз

4 початок оборони Сталінграду

А 1, 4, 3, 2

Б 2, 1, 4, 3

В 3, 1, 2, 4

Г 4, 3, 2, 1

4. **Вкажіть назву німецького плану із захоплення столиці Радянського Союзу – Москви**:

А «Вайс»

Б «Розріз серпом»

В «Морський лев»

Г «Тайфун»

**5. 1 січня 1942 р. була підписана Декларація Об’єднаних Націй. Яка країна не брала участь у підписанні цього документу, який засвідчив створення антигітлерівської коаліції:**

А. СРСР

Б. Китай

В. США

Г. Іспанія

6. **Вкажіть наслідки поразки німецьких військ під Москвою внаслідок контрнаступу радянських військ у грудні 1941 – січні 1942 рр.:**

1 початок «корінного перелому» у війні

2 прорив блокади Ленінграду

3 визволення Калініна, Калуги та інших міст до лінії Ржев - Орел

4 зрив «блискавичної війни»

5 укладення Троїстого пакту

6 підписання Декларації об’єднаних націй

А 1, 2, 3

Б 2, 4, 5

В 2, 3, 6

Г 3, 4, 6

**7. Визначте наслідки нападу японської авіації на американську базу Перл-Харбор**:

1 відмова США від політики ізоляціонізму

2 перехід США до політики ізоляціонізму

3 військові перемоги Японії в Індонезії (Нідерландська Індія) та на Філіппінських островах

4 військові поразки Японії в Індонезії (Нідерландська Індія) та на Філіппінських островах

5 вихід Японії з Антикомінтернівського пакту

6 оголошення США війни країнам «осі Берлін – Рим – Токіо»

А 1, 3, 6

Б 1, 3, 4

В 2, 5, 6

Г 4, 5, 6

**8. Які з наведених тверджень стосуються Георгія Жукова**?

1 маршал Радянського Союзу

2 головнокомандувач військ Варшавського договору

3 начальник генерального штабу на початку Великої Вітчизняної війни, планував прикордонну танкову битву Луцьк – Рівне – Дубно - Броди

4 командував Парадом Перемоги у Москві на Червоній площі

5 один з ініціаторів введення військ ОВД до Чехословаччини у 1968 р.

6 від імені СРСР приймав капітуляцію німецьких збройних сил 8 травня 1945 р.

А 1, 2, 5

Б 1, 3, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 6

**9. Про які події йдеться в наведеному уривку документа?**

З виступу прем’єр-міністра Великої Британії У. Черчилля по англійському радіо «Ніхто не був більш послідовним противником комунізму, ніж я. Але все це зблідло перед видовищем, що розвертається зараз… Справа кожного руського, який воює за свій дім, - це справа свобідних людей та свобідних народів у всіх кутках земної кулі»

**10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку**.

З книги американського журналіста У. Ширера «Піднесення та падіння Третього рейху»

«“Якщо я не отримаю нафту Майкопа та Грозного, – говорив Гітлер командувачу 6-ї армії генералу Паулюсу перед початком літнього наступу, – тоді я буду змушений закінчити цю війну”. Сталін міг сказати те ж саме. І йому була потрібна доставка нафти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії. Після захоплення Сталінграда німці заблокували б останній маршрут доставки нафти через Каспійське море і Волгу до Центральної Росії і тим самим змогли б поставити росіян на коліна»

**РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ**

**З КНИЖКИ О.ВЕРТА «РОСІЯ У ВІЙНІ 1941-1945»**

Пояснення причин поразки 1941 р. численні, і торкаються вони широкого кола питань. Поміж головних причин одні вважають історичний характер(наприклад, чистки в 1937 р. в Червоній армії), другі – психологічний (постійна пропаганда тези про непереможність Червоної армії), треті – професійний (відсутність у радянських військ досвіду ведення сучасної війни і в багатьох випадках низький рівень бойової підготовки), і, нарешті, - економічний (незважаючи на отриманий завдяки радянсько-німецькому пакту перепочинок, радянська військова промисловість не зуміла перетворити Червону Армію на добре оснащену сучасну).

* Які причини поразок, на вашу думку, не названі О. Вертом?