# SEMESTR II– zagadnienia z rozszerzenia

Rozkład materiału nauczania z historii dla klasy 1 szkoły ponadpodstawowej   
**dla zakresu rozszerzonego opartego na   
*Programie nauczania historii– Zrozumieć przeszłość***

**Zrozumieć przeszłość 1**

**Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. *Zakres rozszerzony.***

Nr dopuszczenia: 1019/1/2019

Autorzy: **Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski**

**Rozkład materiału do historii dla klasy 1 liceum i technikum (zagadnienia rozszerzone)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Temat lekcji** | **Zagadnienia, materiał nauczania** | **Odniesienia do podstawy programowej** |
| **ROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA- CIĄG DALSZY -2** | | |
| 1. Kształtowanie się feudalizmu | * Zmiany gospodarcze i społeczne we wczesnym średniowieczu * zasady funkcjonowania i najważniejsze cechy systemu feudalnego * drabina feudalna i role poszczególnych grup społecznych * rycerstwo, jego znaczenie, symbolika i obyczaje | * charakteryzuje funkcjonowanie władzy, struktur społecznych i gospodarki w systemie feudalnym; |
| 2. Najazdy normańskie i  węgierskie | * Skandynawia we wczesnym średniowieczu * przyczyny najazdów normańskich * działalność wikingów * najazdy węgierskie na Europę * podboje Normanów * ukształtowanie się państwa węgierskiego * Rejony Europy objęte najazdami normańskimi | * charakteryzuje kierunki ekspansji Normanów i ocenia jej skutki; |
| **ROZDZIAŁ V: POLSKA ZA PIERWSZYCH PIASTÓW - 3** | | |
| 1. Polska za panowania Mieszka I | * początki ekspansji terytorialnej Polan * historyczni przodkowie Mieszka * przyczyny, okoliczności i znaczenie chrystianizacji Polski w obrządku łacińskim * zmagania zbrojne Mieszka I z sąsiadami | * wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji, z uwzględnieniem roli Mieszka I i Bolesława Chrobrego; * opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w X–XII w.; * dokonuje bilansu panowania władców piastowskich (do 1138 r.); * określa znaczenie włączenia ziem polskich do cywilizacyjnego kręgu świata zachodniego (łacińskiego). |
| 2. Polityka zagraniczna i  wewnętrzna Bolesława Chrobrego | * misja św. Wojciecha w Prusach i zjazd gnieźnieński * podboje Bolesława Chrobrego * początki organizacji kościelnej na ziemiach polskich * polityka zagraniczna Bolesława Chrobrego * koronacja Bolesława Chrobrego i jej znaczenie | * wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji, z uwzględnieniem roli Mieszka I i Bolesława Chrobrego; * opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w X–XII w.; * zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w X–XII w. * dokonuje bilansu panowania władców piastowskich (do 1138 r.); |
| 3. Monarchia pierwszych Piastów | * organizacja monarchii piastowskiej * drużyna książęca i jej znaczenie piastowskiego * społeczeństwo państwa polskiego w czasach pierwszych Piastów * rola władcy i problemy związane z dziedziczeniem | * charakteryzuje organizację państwa wczesnopiastowskiego; |
| **ROZDZIAŁ VI: PEŁNIA I SCHYŁEK ŚREDNIOWIECZA W EUROPIE - 3** | | |
| 1. Narodziny monarchii stanowej | * przemiany społeczne w średniowieczu * ukształtowanie się stanów * powstanie pierwszych reprezentacji stanowych * początek monarchii stanowych w Europie (Anglia, Francja) | * opisuje i wyjaśnia proces powstawania monarchii stanowych w Europie. |
| 2. Gospodarka średniowiecznej Europy | * przemiany w średniowiecznym rolnictwie * odrodzenie i rozwój ośrodków miejskich * rola i charakterystyka handlu w średniowiecznej Europie * handel śródziemnomorski i rola miast włoskich * handel hanzeatycki * powrót gospodarki pieniężnej i początki bankowości * rola jarmarków | * opisuje charakterystyczne przejawy ożywienia społeczno-gospodarczego w Europie XI–XIII w.; * opisuje formy produkcji i handlu w średniowieczu; * charakteryzuje genezę, rozwój i rolę średniowiecznych miast, z uwzględnieniem miejskich republik kupieckich. |
| 3. Kultura średniowiecznej Europy | * kultura stanowa w średniowieczu jako wynik funkcjonowania społeczeństwa stanowego * architektura romańska i gotycka * literatura i teatr w średniowieczu * filozofia średniowiecznej Europy * malarstwo, rzeźba i inne sztuki plastyczne w średniowieczu * uniwersytety i edukacja w średniowiecznej Europie | * wyjaśnia uniwersalny charakter kultury średniowiecza, wskazując na wyjątkową rolę chrześcijaństwa; * rozpoznaje dokonania okresu średniowiecza w dziedzinie kultury, z uwzględnieniem dorobku polskiego średniowiecza; * charakteryzuje sztukę romańską i gotycką. * opisuje rolę uniwersytetów i ich organizację oraz wyjaśnia przyczyny trwałości idei uniwersyteckiej; |
| Sprawdzian | Polska pierwszych Piastów na tle Europy w XI – XIII wieku | |
| 1. Rozwój gospodarczy ziem polskich | * ożywienie gospodarcze na ziemiach polskich * osadnictwo na prawie niemieckim i na prawie polskim na ziemiach księstw piastowskich * zmiany społeczne, ekonomiczne i polityczne w okresie rozbicia dzielnicowego * wzrost znaczenia rycerstwa – feudalizm na ziemiach polskich * początki monarchii stanowej | * wyjaśnia przyczyny polityczne i społeczno-gospodarcze oraz następstwa rozbicia dzielnicowego; * pisuje przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich oraz ocenia społeczno-kulturowe skutki kolonizacji na prawie niemieckim; * porównuje zasady kolonizacji na prawie polskim i na prawie niemieckim; * charakteryzuje proces formowania się społeczeństwa stanowego w Polsce. |
| 2. Sąsiedzi Polski w  XII-XIII wieku | * powstanie Marchii Brandenburskiej * plemiona Bałtów i ich najazdy na ziemie polskie * sprowadzenie Krzyżaków nad Bałtyk * państwo zakonu krzyżackiego w Prusach * Ruś w XII – XIII wieku * Czechy w XIII wieku | * przedstawia nowe zagrożenia zewnętrzne (Marchia Brandenburska, Zakon Krzyżacki, Mongołowie); * zestawia najważniejsze wydarzenia z okresu rozbicia dzielnicowego i dziejów Europy. |
| 3. Odrodzenie Królestwa Polskiego | * przebieg walk o zjednoczenie Polski toczonych przez Władysława Łokietka * polityka zagraniczna Łokietka – sojusz z Węgrami i konflikty z Krzyżakami, Brandenburgią i Luksemburgami * straty terytorialne na rzecz sąsiadów * znaczenie koronacji Władysława Łokietka | * charakteryzuje proces przezwyciężenia rozbicia politycznego ziem polskich, ze wskazaniem na rolę władców i Kościoła; * zestawia najważniejsze wydarzenia z okresu rozbicia dzielnicowego i dziejów Europy. * opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.; * dokonuje bilansu panowania władców panujących w Polsce w XIV i XV w.; |
| 4.Poliyka zagraniczna i  wewnętrzna Kazimiera Wielkiego | * reformy prawne i administracyjne Kazimierza Wielkiego * osiągnięcia gospodarcze i budowa pozycji politycznej Polski * rozwój cywilizacyjny ziem polskich * nabytki terytorialne Polski za Kazimierza Wielkiego * polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego * problemy z dziedzictwem tronu | * opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.; * charakteryzuje i ocenia stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej; * zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w XIV–XV w. * rozpoznaje przejawy wielokulturowości na ziemiach polskich w XIV–XV w., z uwzględnieniem stosunku Kazimierza Wielkiego do diaspory żydowskiej; * dokonuje bilansu panowania władców panujących w Polsce w XIV i XV w.; |
| **ROZDZIAŁ VIII: POLSKA I EUROPA U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA - 5** | | |
| 1. Unie z Węgrami i Litwą | * unia polsko-węgierska i rządy Andegawenów w Polsce * wzrost znaczenia szlachty na przełomie XIV i XV w. * Litwa przed unią z Polską * początki unii polsko-litewskiej, kształtowanie się zasad współistnienia * rządy Władysława Jagiełły i jego polityka dynastyczna * wielokulturowość na ziemiach państwa Jagiellonów, w tym na ziemiach polskich | * opisuje proces zjednoczeniowy i rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV–XV w.; * wyjaśnia międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania związków Polski z Węgrami i Litwą w XIV–XV w.; * zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w XIV–XV w. * ocenia znaczenie unii polsko-litewskiej z perspektywy obu narodów; * rozpoznaje przejawy wielokulturowości na ziemiach polskich w XIV–XV w., z uwzględnieniem stosunku Kazimierza Wielkiego do diaspory żydowskiej; * ocenia politykę dynastyczną Jagiellonów w XV w. |
| 2. Europa Zachodnia, Środkowa i  Wschodnia w XIV- XV wieku. | * Zjednoczenie Francji i wybuch wojny stuletniej * Przebieg konfliktu angielsko-francuskiego w XIV-XV wieku * Monarchia burgundzka * Cesarstwo w XIII-XIV wieku * wojny szwajcarskie i spadek znaczenia rycerstwa * przebieg rekonkwisty w Hiszpanii * powstanie husytyzmu w Czechach i wojny husyckie * podboje imperium osmańskiego na Bałkanach * Węgry w XV wieku * Ruś w walce od wyzwolenie spod zwierzchnictwa Mongołów | * charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w późnym średniowieczu; * opisuje zmiany na mapie politycznej Europy w XIV–XV w.; * charakteryzuje następstwa upadku cesarstwa bizantyjskiego i ekspansji tureckiej dla Europy. |
| 3. Kryzys schyłku średniowiecza | * kryzys gospodarczy i epidemia dżumy * powstania chłopskie w Anglii i Francji * niewola awiniońska papieży * spory o istotę Kościoła i ruchy reformatorskie | * charakteryzuje przemiany społeczne i gospodarcze w Europie w późnym średniowieczu; * opisuje zmiany na mapie politycznej Europy w XIV–XV w.; * wyjaśnia przyczyny kryzysu idei władzy uniwersalnej w Europie późnego średniowiecza; * charakteryzuje kryzysy polityczne, społeczne i religijne późnego średniowiecza; |
| 4. Monarchia polska w XIV – XV wieku | * zmiany w administracji polskiej * rozwój monarchii stanowej * przywileje szlacheckie * charakterystyczne cechy polskiej monarchii stanowej | * charakteryzuje rozwój monarchii stanowej w Polsce, uwzględniając strukturę społeczeństwa polskiego w późnym średniowieczu i rozwój przywilejów szlacheckich; * wyjaśnia wpływ rozwoju przywilejów szlacheckich na sytuację gospodarczą państwa; |
| 5. Kultura Polski średniowiecznej | * architektura średniowieczna w Polsce * malarstwo i rzeźba średniowieczna w Polsce * najważniejsze zabytki sztuki średniowiecznej na ziemiach polskich * początki polskiego dziejopisarstwa * edukacja i nauka na ziemiach polskich w średniowieczu * rola Akademii Krakowskiej * początki polskiej literatury | * rozpoznaje dokonania okresu średniowiecza w dziedzinie kultury, z uwzględnieniem dorobku polskiego średniowiecza; * określa znaczenie chrześcijaństwa w obrządku łacińskim dla rozwoju kultury polskiej; * określa znaczenie włączenia ziem polskich do cywilizacyjnego kręgu świata zachodniego (łacińskiego). |
| Sprawdzian | Odbudowa Królestwa Polskiego. Polska i Europa u schyłku średniowiecza | |