Урок 8  
Тема: Степові території природно-заповідного фонду Луганської області

**Мета**: познайомити учнів з природно-заповідним фондом Луганській області з природними ландшафтами степової зони; показати проблеми природно-заповідного фонду; виховувати любов до природи.  
Обладнання: підручник, атлас Луганської області  
Тип уроку : комбінований

**Хід уроку  
  
1. Організаційний момент  
2. Актуалізація опорних знань і вмінь**Прийом «мікрофон»  
1. Які види ландшафтів ви знаєте?  
2. Чому необхідно створювати природно-заповідний фонд Луганської області?  
3. Що таке степова екосистема?

4. Що таке степові заказники? Наведіть приклади?

На домашнє завдання вам було задано (за вибором) написати доповідь про ландшафтні заказники. Група учнів підготувала матеріал за темою «Ландшафтний заказник Боково-Платово». Давайте послухаємо.

**1**. **Учень.** Ландшафтний заказник Боково-Платово знаходиться в Антрацитівському районі Луганської області між двома великими промисловими центрами - р. Антрацит і р. Червоний Промінь. Розташований заказник в мальовничому урочищі вздовж русла р. Кріпенька (лівий приплив р. Міус) і отримав свою назву від козацького поселення Боково-Платово, через яке протікає річка з півночі на південь. Територія, площею майже у 600 га, знаходиться під управлінням Антрацитівського Іванівського лісництва Державного лісомисливського господарства. З заходу на схід заказник перетинає траса Е-40 / М-03, більш відома серед місцевого населення як «Ростовська траса». Тут же, в лісовому масиві, знаходиться туристичний кемпінг на 240 місць, з рестораном і дерев'яною банею. Ця заповідна місцевість дійсно є природною перлиною серед навколишнього його «індустріального неподобства». Ділянка має типовий для Донецького кряжу лісостеповий ландшафт. Являє собою полого хвилясту гірську рівнину, розчленовану численними ярами і балками. Часто зустрічаються гривки, гряди. Геологічну основу складають породи кам'яновугільної системи - вапняки, пісковики і сланці. Грунти представлені щебневатими і еродованими безкарбонатными чорноземами. Рослинний покрив представлений типчаково-ковылевыми угрупуваннями та їхніми різноманітними варіантами з байрачними лісами, приуроченими до балок і ярів.Степу, що лежать навколо селища, відрізняються високою різноманітністю: ковила і інші представники роду м'ятликових, шавлія сухостеповий, кмин піщаний, остудний Бессера, звіробій звичайний, жабрій трансельванский.  
 Урочище Рагозіна балка - це байрачні ліси, діброви зі значною домішкою ясена звичайного. Підлісок утворюють бересклет (бруслина) бородавчастий, бузина чорна, жостір проносний. Досить часто підлісок відсутній. В трав'яному ярусі ростуть куцоніжка лісова, фіалка приємна і запашна, яглица звичайна, медунка темна. В лісових угрупованнях зустрічаються рідкісні (фізаліс, горошок горохолистный), а також занесені до Червоної книги України види рослин: тюльпан дібровний, рябчик руський.

**2. Учениця** . Місто це привабливо не тільки своєю красою, але має також і історико-літературне значення, пов'язане з ім'ям великого російського письменника Антона Павловича Чехова. В його оповіданнях «Печеніг» і «У рідному кутку» згадуються дві безіменні степові станції Донецької залізниці станція Провалля (нині - ст. Червона Могила, р. Червонопартизанськ Свердловського району). Герої зазначених творів сходять на степових станціях і їдуть в свої садиби, що знаходяться від станцій в 8 верстах («Печенеге») і в 20 верстах («У рідному кутку»). З великою часткою впевненості можна стверджувати, що Чехов у цих творах відобразив ті місця донецького степу, які розташовані на південь від станції Хрещена (нині - ст. Штерівка, п. Іванівка, Антрацитівський район). У цих місцях Чехів бував у 1887 р., коли гостював на хуторі відставного хорунжого Г.П.Кравцова в Рагозиной балці (с. Садове, південніше Боково-Платово), і які він назвав в листі до Лейкину «Донський Швейцарією». «Жив я останнім часом в донський Швейцарії, в центрі так званого Донецького кряжу: гори, балки, лісочки, річечки і степ, степ, степ... Жив я у відставного хорунжого, що мешкає на своїй ділянці далеко від людей. Годували мене супом з гуски, клали спати на дерев'яний диван, будили стріляниною з рушниць (у курей і гусей, яких тут не ріжуть, а стріляють) і вереском караних собак, але тим не менш жилося мені чудово. Вражень тьма.»  
Немає жодних сумнівів у тому, що в «Печенеге» втілені особисті враження Чехова від Рагозиной балки, хутори і сім'ї Кравцова, а в образі «печеніга» Жмухина, відставного козачого офіцера, відбилися риси особистості Кравцова, як це вже давно встановлено біографами Чехова.  
 В урочищі Рагозіна балка знаходиться джерело, де бував А.П.Чехов. Колодязь був неглибокий, обкладений камінням, зверху стояв дерев'яний зруб. На дні колодязя було знайдено до 20 струмків різної сили. Творцем державного гідрологічної пам'ятки природи "Чеховський криниця" є Костянтин Спиридонович Жолос. Над джерелом була закріплена меморіальна дошка з барельєфним зображенням А.П. Чехова і підписом: "Тут у 1887р. був А.П.Чехов". На жаль, з-за низинних рис характеру окремих представників роду людського" ми не можемо сьогодні спостерігати це місце у всій красі - меморіальна дошка була викрадена.

Бесіда

1. Як ви вважаєте, місце це привабливо тільки своєю красою, або має також і історико-літературне значення, пов'язане з ім'ям великого російського письменника Антона Павловича Чехова?  
**3 . Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів**Вчитель  
 Сьогодні на уроці ви познайомитеся з природно-заповідним фондом Луганської області, дізнаєтеся нові заповідники які потребують охорони (ліси, степи).  
**4 . Вивчення нового матеріалу**

Прийом «Словничок»

Усі ландшафти поділяють на природні та антропогенні.

Природні ландшафти утворюють гірські породи, повітря, вода, ґрунти, рослинність, тваринний світ, що взаємодіють між собою і формуються під впливом природних процесів – ландшафтотвірних чинників . Розрізняють природні ландшафти суходолу та водні. Назви природних ландшафтів відображають належність до теплових поясів, природних зон та рівнин , гір. Наприклад та території України , виділяють рівнинні,гірські, мішано-лісові, лісостепові, степові, субтропічні.

Антропогенні ландшафти утворюють природні та змінені людиною компоненти, що взаємодіють між собою. Це сільськогосподарські угіддя, меліоративні системи, населені пункти, лісосмуги, водосховища,транспортні системи, кар’єри , шахти.Евристична бесіда. Учитель   
Презентація

[](http://zapovednik.lg.ua/sites/default/files/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB.jpg)[](http://zapovednik.lg.ua/sites/default/files/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C.jpg)[](http://zapovednik.lg.ua/sites/default/files/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F.jpg)[](http://zapovednik.lg.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C.jpg)

Луганська область повністю розташована в межах степової зони, північну її частину займають самі південні схили Середньоросійської височини, а південну - центральна і східна частини Донецької височини. До нового часу ландшафт цієї території складався з степів на вододілах і переважно дубових і вільхових лісів у долинах і балках (Рослинність.., 1973). Тільки на найвищій частині Донецької височини лісу подекуди виходили за межі понижень рельєфу (Бурда, 1991). Проте вже до ХІХ ст. більша частина степів регіону була розорана або забудована. Сьогодні умовно степові ділянки складають близько 10% площі Луганської області.  
 Більшість степових видів не зберігаються на таких порушених ділянках, їх місце зайняли більш стійкі до антропогенних навантажень рудералы. При цьому зі степовими екосистемами пов'язано найбільше видів, що потребують охорони в Україні: 1379 видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ЧКУ), степовими є 435 (31,5%, 159 видів тварин і 276 видів рослин). Зокрема, в Луганській області таких видів зареєстровано 152, включаючи 10 ендеміків (Червона книга..., 2009; Червона книга..., 2009; Parnikoza, Vasiluk, 2011). Очевидно, саме охорона степів повинна бути зараз одним з найбільш пріоритетних напрямків збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні.

Що стосується лісів Луганської області, вони зараз складаються переважно з штучних насаджень, в першу чергу соснових, значна частина яких створена на місці степів. Біорізноманіття таких лісів невелика. Рідкісні рослини та безхребетні, які становлять близько 80% всіх видів, занесених до ЧКУ, в них майже не зустрічаються. Правда, в річкових долинах і балках Луганської області значні площі все ще займають природні листяні ліси. На жаль, початково домінували в них дуб вільха, як правило, вирубані, так що загальний характер цих лісів формують інші види дерев - тополі, клени, ясен і ін Все ж саме в цих лісах зосереджена основна частина «лісового» біорізноманіття області, в тому числі і охоронювані в Україні види.

Співробітники управління охорони навколишнього природного середовища Луганської області, наклали на космічний знімок контури всіх 168 об'єктів ПЗФ, існуючих в області станом на 1 червня 2012 р. В результаті дослідження встановлено наступний розподіл ландшафтів у межах ПЗФ Луганської області: 29% складають степи, 10% - умовно природні ліси, 18% - штучні ліси, 1% - водойми, 2% - населені пункти і 40% - орні землі. Тобто близько 60% площі ПЗФ складають штучні антропогенні ландшафти. Відповідно, частка природних територій Луганщини, забезпечених державною охороною, в два з гаком рази нижче формального показника заповідності.  
 Унікальністю своєї природи особливо виділяється висока частина Донецького кряжу на півдні області, де збереглися великі території не тільки степів, але і природних байрачних лісів з їх характерним біорізноманіттям. Відповідно, в розташованих тут Антрацитівському та Свердловському районах природні ландшафти займають найбільшу частку порівняно з іншими районами області . Комплексна охорона природного ландшафту у степовій зоні є відділення Луганського природного заповідника «Луганська степ», яке здебільшого складається з степових екосистем (88%) з вкрапленнями байрачних лісів в балках (12%).  
 За останні 10 років, особливо в 2011-2012 рр.., в Луганській області намітилася позитивна тенденція в розвитку ПЗФ.

**На Луганщині з'явилися нові заповідники**

На даний момент загальна площа земельної природно-заповідного фонду становить 74 тисячі гектарів  
 У 2012 році землі природно-заповідного фонду Луганщини збільшилася на 1,9 тис. гектарів.  
Було створено відразу сім нових об'єктів, щодо яких виготовлені та затверджені проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду.

До знову створених об'єктів відносяться:

**-** «Еремурусовый схил» - ботанічний пам'ятник природи місцевого значення загальною площею 95,48 га на території Билоскелюватського сільської ради Краснодонського району;  
- «Первозвановський» ландшафтний і «Волнухинський» ботанічний заказники місцевого значення на території Волнухинського сільської ради Лутугинського району;  
- «Чувилкин бугор» - комплексний пам'ятник природи площею 4,2 га, що на території Оріхівської сільської ради Лутугинського району;  
- «Білоріченський» ботанічний заказник місцевого значення площею 693 га на території Белореченского селищної ради Лутугинського району;  
-«Знам'янський яр» - ботанічний пам'ятник природи площею 71,2 га на території Розкишненського сільської ради Лутугинського району;  
- «Лиснополянський» комплексний пам'ятник природи місцевого значення загальною площею 285,5 га на території Лиснополянського сільради Марківського району.  
На сьогодні загальна площа земель природно-заповідного фонду Луганщини складає 74,1 тис. га. А це 2,8% від загальної площі області.

**На Луганщині створено ще 11 заповідних територій** 11 нових територій стали заповідними в Луганській області. З метою розширення мережі природно-заповідного фонду в Луганській області:

-Ландшафтного заказника «Нагольний кряж» у Свердловському районі площею 598,00 га;  
- Лісового заказника «Глухий бор» в Антрацитівському районі площею 92,00 га;  
- Лісового заказника «Оріхівська діброва» у Попаснянському районі площею 351,70 га;  
- Ландшафтного заказника «Врубовский» у Попаснянському районі площею 142,96 га;  
- Ландшафтного заказника «Новозвановский» у Попаснянському районі площею 209,80 га;  
- Ландшафтного заказника «Барсучья балка» у Попаснянському районі площею 134,6715 га;  
- Ландшафтного заказника «Княгинінська» в р. Червоний Промінь площею 20,0 га;  
- Ландшафтного заказника «Балакиревский» у Старобільському районі площею 204,0388 га;

 Лісового заказника «Минаевская діброва» в Новоайдарському районі площею 359,3188 га;  
- Ботанічний пам'ятник природи «Червона» в Краснодонському районі площею 118,7680 га;  
- Ландшафтного заказника «Кружиловский» в Краснодонському районі площею 102,9656 га.

**5. Закріплення нових знань і вмінь учнів**  
Географічний практикум  
З допомогою атласу Луганській області (на стор 17 ) випишіть заказники, пам'ятники природи.

**6 . Підсумок уроку**Проблемне питання  
1.Як ви вважаєте, які шляхи вирішення необхідно зробити, щоб зберегти природні ландшафти степової зони Луганської області.

Відповіді учнів  
1. Обмежувати господарську діяльність на територіях степів.  
2. Заборонити вирубку лісів.  
3. Створення національного природного парку.  
Вчитель  
Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з природно-заповідним фондом Луганської області , намітили шляхи вирішення охорони природних ландшафтів степової зони.  
**7. Домашнє завдання**. Підготувати малюнки: «Бережіть природу - Луганщини!».