**Лекція №10.** Передумови, причини і початокДругої світової війни 1939 – 1945рр.

1. Причини, характер, періодизація Другої світової війни.
2. Характеристика основних періодів війни. Основні театри воєнних дій.
3. Дипломатія часів війни. Утворення антигітлерівської коаліції, її значення.

**Мета уроку** полягає в дослідженні передумов, причин та початку Другої світової війни (1939-1945 рр.) з урахуванням подальшого розгляду наступних аспектів.

1. Розкриття причин і характеру Другої світової війни, включаючи її періодизацію та важливі фактори, які призвели до конфлікту.
2. Аналіз основних періодів війни та характеристика різних театрів воєнних дій, що відбувалися під час конфлікту.
3. Вивчення дипломатії періоду Другої світової війни, зокрема утворення антигітлерівської коаліції та її значення для подальшого ходу військових подій.

В результаті цього уроку учні повинні мати чітке уявлення про передумови, причини і початок Другої світової війни, а також розуміти основні періоди та театри воєнних дій. Окрім того, вони будуть здатні аналізувати дипломатичні зусилля того часу та їх вплив на події в цей період історії.

Ключові поняття заняття:

*Друга світова війна, «бліцкриг», агресія, окупація, «Визвольний похід» Червоної Армії, Троїстий пакт, «Зимова війна», антифашистська коаліція (союз держав, що боролися з Німеччиною та її союзниками).*

**Мотивація освітньої діяльності**

*Історія людства знає безліч війн. Але Перша та Друга світові війни ХХ ст., за своїми масштабами руйнувань і людських втрат не мають рівних. Обидві вони пов’язані із поняттям світ (моря, океани, континенти, країни) і в них брали участь усі найбільші держави.*

*Головне питанням цього уроку буде:*

***«Чи міг світ уникнути цієї глобальної війни ?».***

***Вивчення нового матеріалу.***

1. *Причини, характер, періодизація Другої світової війни.*

**Учасники Другої світової війни:**

1. Держави агресивного блоку: Німеччина, Італія, Японія
2. Держави антигітлерівської коаліції: СРСР, Англія, Франція, США

**Причини:**

* несправедливість Версальської угоди поставило багато народів у принизливе становище, сприяла приходу до влади сил, які прагнули до реваншу, нового переділу світу. У найбільшій мірі це проявилось у політиці Німеччини, Італії, Японії.
* економічна криза 30-х років загострила суперечності між країнами світу, що позбавило їх можливості об'єднати зусилля у боротьбі за збереження миру. Всю систему безпеки, створену у 20-ті роки, було зруйновано.
* розв'язанню війни сприяла політика урядів Англії та Франції, спрямована на "умиротворення" агресора, а також "ізоляція" США, які, прийнявши закон про нейтралітет, фактично самоусунулись від впливу на розвиток подій у світі.
* не останню роль у розв'язанні війни відіграв. СРСР, який, підписавши пакт про ненапад з Німеччиною і таємний протокол до нього, відкрив шлях Німеччині для нападу на Польщу.

**Характер** Другої світової війни був справедливим, національно – визвольним для народів і країн, що стали жертвами агресії і були окуповані. Для країн агресорів був несправедливим і загарбницьким.

В сучасній історіографії існують різні **періодизації** Другої світової війни. Однією з таких є поділ війни на 5 періодів, кожен з яких має свої специфічні характеристики:

*Перший період.* З 1 вересня 1939 по 22 червня 1941 року, з початку нападу Німеччини на Польщу до вступу у війну СРСР

*Другий період.* З червня 1941 по листопад 1942 року коли ініціатива переходить до рук союзників

*Третій період.* Листопад 1942-червень 1944 року - корінний перелом у ході війни

*Четвертий період.* Червень 1944- травень 1945 року - наступ антифашистських сил на усіх фронтах

*П'ятий період.* 9 травня 1945-2 вересня 1945 року від капітуляції Німеччини до капітуляції Японії.

1. *Характеристика основних періодів війни. Основні театри воєнних дій.*

***1-й етап*** (1 вересня 1939 р. — 21 червня 1941 р.). Після нападу Німеччини на Польщу основними подіями цього періоду були «дивна війна» між британськими та французькими військами, з одного боку, і гітлерівцями — з іншого; окупація Німеччиною Данії, Норвегії, Люксембургу, Бельгії, Нідерландів, Югославії, Греції (Грецію також окупувала й італійська армія); капітуляція Франції 22 червня 1940 р. Під контролем Німеччини опинилася значна частина Європи. СРСР з вересня 1939 до червня 1941 р., як і нацистська Німеччина, вів загарбницьку війну проти народів Східної Європи. 17 вересня 1939 р. радянські війська встановили контроль над територіями Західної України та Західної Білорусії; згодом були анексовані країни Прибалтики. У листопаді 1939 р. СРСР здійснив агресію проти Фінляндії.

***2-й етап*** (22 червня 1941 р. — 18 листопада 1942 р.). Його основні події — напад нацистської Німеччини на СРСР, відступ Червоної армії та перша її перемога під Москвою. 8 грудня 1941 р. США оголосили війну Японії. З грудня 1941 р. до червня 1942 р. Японія окупувала Сингапур, Таїланд, Індонезію, Бірму, Філіппіни. 1 січня 1942 р. 26 держав, що перебували у стані війни з Німеччиною, Італією і Японією, підписали Декларацію Об’єднаних Націй.

***3-й етап*** (19 листопада 1942 р. — грудень 1943 р.) ознаменувався докорінним переломом у ході Другої світової війни. Червона армія здобула найважливіші перемоги під Сталінградом і Курськом. Англо-американські війська звільнили Єгипет, Кіренаїку, Тріполітанію, Туніс. У липні 1943 р. союзники країн антигітлерівської коаліції висадилися на Сицилії.

***4-й етап*** (січень 1944 р. — травень 1945 р.). У цей період війська Червоної армії звільнили від нацистів західні території СРСР, вигнали гітлерівські війська з Польщі, Румунії, Югославії, Угорщини, Чехословаччини. 6 червня 1944 р. на півночі Франції англо-американські війська відкрили Другий фронт. 8 травня 1945 р. Німеччина підписала Акт про капітуляцію.

***5-й етап*** (травень — вересень 1945 р.) — бойові дії на Далекому Сході й у Південно-Східній Азії. Ядерне бомбардування США японських міст Хіросіма і Нагасакі. 2 вересня 1945 р. — капітуляція Японії.

1. *Дипломатія часів війни. Утворення антигітлерівської коаліції, її значення.*

**Створення антигітлерівської коаліції.** Одразу ж після нападу на СРСР, за кілька годин до офіційного оголошення про це радянським урядом, британський прем’єр публічно заявив, що віднині Велика Британія є союзником Радянського Союзу і готова надати йому посильну допомогу.

Уже 27 червня прибула британська військово-економічна місія. На пропозицію радянського уряду 12 липня 1941 р. у Москві було підписано угоду про спільні дії у війні проти Німеччини.

У свою чергу, Ф. Рузвельт з 21 липня дозволив почати продаж зброї і військових матеріалів, призначених для СРСР. На цьому у Вашингтоні сподівалися заробити, отримавши від СРСР «все... золото, яке піде в погашення за поставки товарів, поки не буде вичерпане», — так згадував закрите обговорення умов поставок міністр внутрішніх справ США Г. Ікес.

Та все одно ці кроки поступово започатковували формування антигітлерівської коаліції - союзу держав з такими діаметрально протилежними інтересами, який ніколи не міг бути створений за інших обставин.

Особливості допомоги союзникам СРСР:

• постачання зброї, воєнних матеріалів та стратегічної сировини здійснювалося відповідно до закону про ленд-ліз, прийнятого конгресом США у березні 1941 р. Закон надавав право урядові передавати товари і послуги в позику, оренду або кредит.

• поставки союзників не перевищували 3 % від радянського виробництва продовольчих товарів і 4 % від обсягів промислової продукції, використаних Радянським Союзом під час війни.

Взаємної користі могло бути більше, якби СРСР отримав від союзників секрети радарної технології, життєво необхідної для боротьби з німецькими літаками. Ця технологія належала одночасно Великій Британії і США. Але спочатку американський уряд наклав на це вето, а потім, коли у Вашингтоні нарешті передумали, із запереченнями виступила вже Англія.

Зміцненню союзу народів у боротьбі проти агресорів сприяла Декларація Об’єднаних Націй, підписана 3 січня 1942 р. у Вашингтоні представниками чотирьох великих держав (СРСР, США, Великої Британії та Китаю) і 22 інших. Країни-учасниці зобов’язувались «використати всі свої ресурси, воєнні чи економічні, проти членів Троїстого пакту і тих, що приєдналися до нього», а також не укладати з ними сепаратного перемир’я або миру.

**Тегеранська конференція**, її рішення та значення. Конференція за участю голови Раднаркому СРСР Й. Сталіна, президента США Ф. Рузвельта і прем’єр-міністра Великої Британії У Черчілля відбувалася в Тегерані з 28 листопада по 1 грудня 1943 р. Тут уперше зустрілися глави урядів трьох провідних держав антигітлерівської коаліції.

У центрі уваги Тегеранської конференції були проблеми подальшого ведення війни, особливо питання про відкриття другого фронту. Від його вирішення залежали терміни закінчення війни в Європі, а отже, долі мільйонів людей у всьому світі.

*Основні рішення конференції:*

• домовленості про відкриття другого фронту не пізніше 1 травня 1944 р. в Північній Франції;

• відновлення Польської держави у східних кордонах по лінії Керзона із переданням їй низки територій на заході;

• німецьке місто Кенігсберг після війни мало відійти до складу СРСР;

• Сталін пообіцяв Ф. Рузвельту участь Червоної армії у війні проти Японії після завершення бойових операцій в Європі;

• висловлене прагнення до повоєнного співробітництва щодо створення ООН.

**Закріплення нового матеріалу:**

1. Назвіть причини Другої світової війни.
2. Чому, на вашу думку, не можливо однозначно визначити характер війни для СРСР?
3. Як ви зрозуміли поняття «дивна війна»?
4. Чому Німеччині вдалося відносно швидко захопити Данію, Норвегію, країни Бенілюксу, Францію?
5. Чому уряди Великої Британії та США пішли на утворення антигітлерівської коаліції з СРСР?

**Підсумки уроку:**

Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939р нападом Німеччини на Польщу. Причинами війни стали: увесь попередній розвиток міжнародних відносин та прагнення Німеччини, Японії та Італії до переділу світу і світового панування. Заволодівши стратегічною ініціативою на початку війни, Німеччина до літа 1941р. встановила свій контроль над континентальною Європою (крім СРСР). Перші успіхи призвели до того, що лідери держав-агресорів утратили відчуття реальності: поразки і невдачі вважалися тимчасовими і несуттєвими. Агресори розробляли плани нових загарбань. Проте Німеччині не вдалося зломити опір Англії, Італія терпіла постійні поразки в Африці, США, з їх могутнім промисловим потенціалом, все більше схилялися до підтримки Англії; почав розгортатися Рух Опору поневолених народів. Усе це закладало основи майбутньої поразки, але поки що Німеччина вважала себе непереможеною.

**Домашнє завдання:**

1. Опрацювати параграф підручника.
2. Опрацювати опорний конспект.