# I ettertid

# Forslag til årsplan i historie VG2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Antall uker** | **Kompetansemål** | **Tema** | **Lærestoff** | **Arbeidsmåter** | **Vurderingsform** |
| **4** | Elevene skal kunne…  …finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger  …sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst | **Hva er historie?**  **Demokratiet i Athen** | Kapittel 1 Se verden i 4D!  Kapittel 2 Verdens første demokrati  Stoff om selvvalgt annen stat fra antikken på snl.no eller andre steder. | Klassediskusjon med utgangspunkt i spørsmålene underveis i kapittel 1. Elevene reflekterer over sitt eget forhold til historie. Se lærerveiledning for tips til svar på spørsmålene.  Lærerforedrag om antikkens Athen. Se side 12 i lærerveiledningen for tips til innhold.  Arbeid med kildeoppgaver. Se lærerveiledningen side 20 tips og kommentarer.  Arbeidsoppgave e i læreboka: Elevene jobber i små grupper med å sammenligne Athen med andre stater. Gruppene presenterer resultatene for hverandre.  Elevene arbeider med arbeidsoppgave a og b side 25 i læreboka som bakgrunn for å skrive fagartikkel. Se tips til oppgaven side 14 i lærerveiledningen. | Miniprøve (se under)  Fagartikkel: Hvor demokratisk var Athen på Perikles´ tid? Dette er arbeidsoppgave c side 25 i læreboka. Side 263 i lærerveiledningen er det en kopieringsoriginal til elevene om å skrive fagartikkel og vurderingsskjema side 266. |
| **9** | Elevene skal kunne…  …forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette.  …identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger.  …gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater  …gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen  …presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder | **Vikingtid og middelalder** | Kapittel 3 En middelalderkonge i vikingtiden  Kapittel 4 Kampen om makten  Kapittel 5 Svartedauden | Idemyldring: hva forbinder elevene med vikingtid og middelalder. Hva er forskjellen på periodene?  Lærerveiledningen side 29 og 34ff: Rollespill: Forhandlinger på tinget  Arbeidsoppgave a side 35 i læreboka om tidslinje for Norge i vikingtid/middelalder. Se også lærerveiledningen side 26.  Arbeidsoppgave b side 35 brukes som forberedelse til å skrive fagartikkel. Se også lærerveiledningen side 26.  Arbeid med kildeoppgaver:   * Hvor kristen var Håkon. Se lærerveiledningen side 28. * Engelsk lov fra 1180. Se lærerveiledningen side 46. * Svartedauden. Se lærerveiledningen side 57.   Tren tanken-oppgave om brudd og kontinuitet side 61 i lærerveiledningen.  Gruppearbeid der elevene fordyper seg i et emne med tanke på muntlig presentasjon. For eksempel   * kristningen av Norge, * korstogene, * svartedauden | Miniprøver (se under)  Fagartikkel: Hvorfor skille mellom vikingtid og middelalder? Side 263 i lærerveiledningen er det en kopieringsoriginal til elevene om å skrive fagartikkel og vurderingsskjema side 266.  Muntlig framføring i grupper: presentere et emne fra middelalderen med vekt på brudd og kontinuitet. Vurderingsskjema for muntlig presentasjon side 267 i lærerveiledningen. |
| **9** | Elevene skal kunne…  …presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger.  …bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger.  …forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn  …forklare drivkrefter bak den europeiske oversjøiske ekspansjonen og diskutere kulturmøter, sett fra ulike perspektiver  …gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder | **Renessanse og europeisk ekspansjon ca. 1400-1600** | Kapittel 6 Paradisets ytterste krets  Kapittel 7 Et skjebnesvangert møte  Kapittel 8 Europa blir født på nytt | Arbeid med kart og tidslinjer  Lærerforedrag som knytter de ulike temaene i denne perioden (ca. 1400-1600) sammen.  Kildeoppgaver fra side 69 i lærerveiledningen: Querini på Røst.  Tren-tanken-oppgave side 77 og 80 i lærerveiledningen: Forutsetninger og motiver (for den europeiske ekspansjonen)  Arbeid med SPØKT-oppgave side 78 og 82 i lærerveiledningen.  Arbeid med å presentere historiske personer. Se oppgave i lærerveiledningen side 79, eller oppgave d side 88 i læreboka, med tilhørende tips side 88 i lærerveiledningen. | Miniprøver (se under)  Muntlig framføring, individuelt eller i små grupper: presentere en historisk person.  Vurderingsskjema for muntlig presentasjon side 267 i lærerveiledningen. |
| **8** | Elevene skal kunne…  …gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet  …gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden.  …gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet | **Stat og samfunn i Norge ca 1600-1800** | Kapittel 9 Samene og det grenseløse nord  Kapittel 10 Trelasteventyret i Arendal  Kapittel 11 Kongen og hans råd | Klassediskusjoner med utgangspunkt i kapittel 9:   * forskjellen på stat og nasjon, * betydningen av landegrenser, * forholdet mellom minoritet og storsamfunn   Kildeoppgave om hekseprosessene. Se kopieringsoriginal side 97 i lærerveiledningen. Se tips til arbeidet side 95 i lærerveiledningen.  Arbeid med kart og tidslinjer – gjerne på tvers av alle tre kapitlene  Tren-tanken-oppgave fra side 103 i lærerveiledningen: hvorfor ble Arendal en stor sjøfartsby?  Lærerforedrag om styringsformer i Europa på 1600- og 1700-tallet. Spesielt Danmark-Norge og England  Arbeid med sammenligningstankekart for å sammenligne styreformen i England og Danmark-Norge. Arbeidsoppgave b side 121 i læreboka. Kopieringsoriginal side 269 i lærerveiledningen.  Arbeid med å presentere historiske personer. Se oppgave side 109 i lærerveiledningen. | Miniprøver (se under)  Klassediskusjon og arbeidet med kildeoppgaven munner ut i en fagartikkel som svarer på dette spørsmålet: I hvilken grad ble samene undertrykt i Norge på 1600- og 1700-tallet?  Vurderingsskjema for fagartikkel side 265 og råd til elevene om fagartikkel side 263 i lærerveiledningen.  Muntlig framføring individuelt eller i små grupper: presentere en historisk person. Se vurderingsskjema side 267. |
| **4** | Elevene skal kunne…  …gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer  …identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer | **Migrasjon** | Kapittel 13 Drømmen om Nord-Amerika  Grete Brochmann: ”Den nye innvandringen” på Norgeshistorie.no | Klassediskusjon om migrasjon før og nå: hvordan har innvandring preget USA og Norge? Som forberedelse kan elevene lese artikkelen «Den nye innvandringen» av Grete Brochman på Norgeshistorie.no  Tren-tanken- oppgave side 122 i lærerveiledningen: Hvordan forklare den store utvandringen?  Arbeid med tankekart for å sammenligne årsaker til migrasjon på 1800-tallet og i dag. Arbeidsoppgave b side 141 i læreboken. Se også kommentar i lærerveiledningen side 120. | Fagartikkel: årsakene til utvandringen til Amerika.  Vurderingsskjema for fagartikkel side 265 og råd til elevene om fagartikkel side 263 i lærerveiledningen. |
| **4** |  | **Oppsummering og lange linjer** | Elevene leser egne notater i faget fra hele skoleåret | Arbeid med SPØKT – skjema på tvers av alle periodene.  Se side 6–7 i lærerveiledningen om sammenheng og forståelse, samt forslag til oppsummeringsskjema under. | Muntlig høring der elevene trekker temaer (Se eget dokument). |

## Forslag til oppsummeringsskjema for VGs

Dette skjemaet er et forslag som bygger på tilsvarende skjema i lærerveiledningen side 6–7. Periodeinndelingen kan diskuteres og problematiseres sammen med elevene. Kanskje er det best å bruke en mer finmasket inndeling av middelalderen, eller bruke begrepene renessanse og tidlig nytid senere. Det kan være lærerikt i oppsummeringssammenheng å diskutere slike problemstillinger, fordi det da får konsekvenser hva elvene velger å trekke fram i de ulike rutene knyttet til sosiale forhold, politiske forhold og så videre.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fyll ut med stikkord som beskriver forholdene i de ulike periodene best mulig. | **Antikken** | **Vikingtid/middelalder** | **1400-1600** | **1600-1800** |
| **Sosiale forhold**  Hvordan levde folk flest? Hvilke ulike sosiale grupper besto samfunnet av? Skjedde det store endringer i befolkningen på grunn av migrasjon, epidemier eller befolkningsvekst? |  |  |  |  |
| **Politiske forhold**  Hvem hadde makt? Hvem hadde innflytelse? Hvordan ble samfunnet styrt? Hvordan var forholdet mellom individ og stat? |  |  |  |  |
| **Økonomiske forhold**  Hva levde folk av? Hva ga størst inntekter? Hvilke handelsveier var viktige? Hvilke varer var mest verdifulle? |  |  |  |  |
| **Kulturelle forhold**  Hva trodde folk på? Hva var de opptatt av? Hvilke kunstformer var populære? Hvilke ulike kulturer møttes? |  |  |  |  |
| **Teknologiske forhold**  Hva slags redskaper var viktige for folk? Hvilke våpen ble brukt? Hvordan ble mat og andre varer produsert? Hvilke transportmuligheter fantes? |  |  |  |  |

# Forslag til vurderinger for VG2

### Fagartikler

I årsplanen har vi foreslått at elevene skriver flere fagartikler gjennom året. Det er en vurderingsform som forutsetter at elevene arbeider aktivt med stoffet, og som dermed fremmer læring. De blir også utfordret til å velge relevant stoff, vise sammenhenger og bruke stoffet til å argumentere og vurdere. Fagartikler kan skrives som hjemmeoppgaver eller på skolen. Bakerst i lærerveiledningen finnes nyttige kopieringsoriginaler med råd til elevene og vurderingsskjema. Se særlig side 263 og 266.

Her er noen forslag til oppgaveformuleringer:

Skriv en fagartikkel på 1-2 sider der du drøfter følgende problemstilling:

* Hvor demokratisk var Athen på Perikles´ tid? (kapittel 2)
* Var Håkon den godes innsats for å kristne Norge vellykket? (kapittel 3)
* Hva er poenget med å skille mellom vikingtid og middelalder i norsk historie? (kapittel 3)
* Hvordan var livet i middelalderen sammenlignet med i dag? (kapittel 4)
* Hva var de viktigste konsekvensene av korstogene? (kapittel 4 – men krever også stoff fra andre kilder)
* Hva var de viktigste konsekvensene av svartedauden? (kapittel 5)
* Hvilken betydning hadde internasjonal handel for befolkningen på Røst på 1400-tallet? (kapittel 6)
* Hva var de viktigste konsekvensene av den europeiske oversjøiske ekspansjonen på 1500-tallet? (kapittel 7)
* Hvor forskjellig var renessansen fra middelalderen? (kapittel 8, men her kan også stoff fra kapittel 3–6 trekkes inn)
* I hvilken grad ble samene undertrykt i Norge på 1600- og 1700-tallet? (kapittel 9)
* Hva var de viktigste årsakene til at Arendal ble en stor sjøfartsby? (kapittel 10)
* Hva var fordeler og ulemper ved eneveldet som styringsform? (kapittel 11)
* Hvor demokratisk var England på 1700-tallet (kapittel 11 – men krever også stoff fra andre kilder)
* Hva var de viktigste årsakene til at så mange nordmenn utvandret til Amerika) (kapittel 13)

### Muntlige presentasjoner

Historie er et muntlig fag, og mange elever er flinkere til å uttrykke seg muntlig enn skriftlig. Det er viktig at en del av vurderingssituasjonene underveis undervisningsåret er muntlige. Vi har foreslått noen muntlige presentasjoner som grunnlag for vurderinger i årsplanen. Et tema som går igjen er å presentere en historisk person. Det er et eget kompetansemål og dessuten en oppgave mange elever synes er motiverende. En utfordring kan være at elevene henger seg opp i livshistorien til personen de arbeider med, og glemmer at de skal *diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger*. Det er først når de gjør det at oppgaven virkelig gir læring og forståelse av ulike tidsperioder. Men når de først forstår at det er dette som skal til, er dette en svært god oppgave, som godt kan gjentas for en ny tidsperiode slik vi har foreslått i denne årsplanen. Bakerst i lærerveiledningen finnes vurderingsskjema for muntlige presentasjoner. Se side 267 i lærerveiledningen.

Andre temaer som kan egne seg for muntlige presentasjoner:

* Presenter to ulike samfunn fra antikken og drøft likheter og forskjeller mellom dem
* Presenter en norsk konge, eller dronning fra middelalderen og drøft hvilken betydning denne monarken hadde på utviklingen av en norsk stat
* Velg en av de nye næringene som vokste fram i Norge etter 1500 (trelast, bergverk, skipsfart) og drøft hvilken betydning denne næringen hadde for ditt hjemsted – eller for et bestemt område i landet.
* Drøft fordeler og ulemper med kongelig enevelde som styringsform.

### Miniprøver

Vi har foreslått miniprøver som en del av vurderingsgrunnlaget i årsplanen. Dette er en vurdering-for-læring-strategi. Tanken er å starte (eller avslutte) noen undervisningsøkter med korte prøver der elevene svarer på to-tre spørsmål om det lærestoffet man nettopp har arbeidet med. Hensikten er dels å gi både lærer og elever et inntrykk av om stoffet er forstått, samt å gi læreren mulighet til å justere videre undervisning. Erfaring viser også at elevene skjerper seg litt ekstra når de vet at det kommer en miniprøve. Miniprøver bidrar altså til å holde et høyt læringstrykk. Slike korte prøver bør ikke vurderes med karakter, men elevene kan likevel få en enkel vurdering fra læreren eller medelever. For eksempel i form av høy-, middels- eller lav måloppnåelse. Under følger noen forslag til spørsmål til slike miniprøver. Det går naturligvis også an å samle flere spørsmål til en større skriftlig prøve med karakter hvis læreren ønsker det.

Kapittel 2 Verdens første demokrati

* Hva kjennetegnet styreformen i Athen på Perikles’ tid?
* Hva skulle til for å bli borger av Athen?

Kapittel 3 En middelalderkonge i vikingtiden

* Hva kjennetegnet det norske samfunnet i vikingtida?
* Hvilke kilder har vi til norsk historie i vikingtida?
* Hvordan foregikk kristningen av Norge?

Kapittel 4 Kampen om makten

* Hvilke ulike roller hadde de tre stendene i middelalderen?
* Hva var bakgrunnen for korstogene?

Kapittel 5 Svartedauden

* Når rammet pesten (svartedauden) Europa?
* Hva var konsekvensene av svartedauden på kort sikt?
* Hva var konsekvensene av svartedauden på lang sikt?

Kapittel 6 Paradisets ytterste krets

* Hva levde befolkningen på Røst av?
* På hvilken måte var de avhengig av resten av Europa?

Kapittel 7 Et skjebnesvangert møte

* Hva kjennetegnet aztekerriket?
* Hvordan var det mulig for spanjolene å erobre aztekerriket så raskt?
* Hva var spanjolenes motiver for å erobre land i Amerika?

Kapittel 8 Europa blir født på nytt

* Hva kjennetegner renessansen?
* Nevn noen eksempler på nye tanker eller ny teknologi som førte til store endringer i samfunnet på 1400- og 1500-tallet

Kapittel 9 Samene og det grenseløse nord

* Hva kjennetegnet samisk næringsvirksomhet på 1700-tallet?
* Hvordan forholdt den dansk-norske staten seg til samene?
* Hva var lappekodicillen?

Kapittel 10 Trelasteventyret i Arendal

* Hva var årsakene til at Arendals rikdom vokste på 1600-tallet?
* Hva var forskjellen på en kjøpstad og et ladested?
* Hvilke inntekter fikk bøndene av trelasthandelen?

Kapittel 11 Kongen og hans råd

* Hvordan fungerte eneveldet som styringsform i Danmark-Norge?
* Hva handlet konflikten mellom Parlamentet og kongen i England om?
* Hvordan ble England styrt på 1700-tallet?

Kapittel 13 Fornuftens lys

* Omtrent hvor mange nordmenn utvandret til Amerika?
* Hva var årsakene til emigrasjonen?’

### Muntlig terminprøve

Hvis det lar seg gjøre tidsmessig, kan Vg2 avsluttes med en muntlig terminprøve som ligner muntlig eksamen på Vg3. Elevene trekker en oppgave en viss tid på forhånd og forbereder en presentasjon på 5–10 minutter. Etter presentasjonen bør det settes av tid til en fagsamtale på 5–10 minutter, der eleven får mulighet til å utdype, forklare og få fram sammenhenger. Oppgavene bør gå på tvers av de enkelte periodene og gi rom for selvstendige tolkninger.

**Her er noen forslag til oppgaver:**

* Kulturmøte – gi eksempel på et kulturmøte og drøft hvilke konsekvenser det fikk for ulike parter
* Kongens rolle: sammenlign kongens rolle i Norge i vikingtida og på 1700-tallet og drøft likheter og forskjeller
* Teknologi som endrer verden: gi et eksempel på ny teknologi som ble tatt i bruk før 1700 og drøft hvilke konsekvenser dette fikk
* Religion og makt: sammenlign to eksempler på at religion er blitt brukt til å rettferdiggjøre maktbruk. Drøft likheter og forskjeller mellom eksemplene
* Endringer i folketallet: gi eksempel på at folketallet i et område har endret seg dramatisk, for eksempel på grunn av epidemier eller migrasjon, og drøft hvilke konsekvenser dette fikk for samfunnet