**4T Geografia Lekcja 33 (25.11.2020.)**

**Temat: Powtórzenie wiadomości z działu "Rolnictwo".**

**PRACA DO WYKONANIA**: Proszę rozwiązać test: **Sprawdzian z rolnictwa Polski**

Rozwiązania przesłać do mnie (do sprawdzenia) na czacie prywatnym lub w e-mailu.

**Rolnictwo**

Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 21 punktów.

1. Wpisz obok każdej z wymienionych krain geograficznych nazwę dominującego typu gleby, który sprzyja rozwojowi rolnictwa na jej obszarze.

*(0–1p.)*

*czarne ziemie, czarnoziemy, rędziny, gleby brunatne, mady*

Pojezierze Kujawskie – .....................................................

Wyżyna Lubelska *–* *............................................................*

1. Uzupełnij tabelę oznaczeniami literowymi odpowiadającymi przyrodniczym (A–D) i pozaprzyrodniczym (a–d) warunkom rozwoju rolnictwa w wymienionych regionach Polski. Następnie oceń warunki rozwoju rolnictwa na tych obszarach. *(0–3 p.)*

A. Czarne ziemie i mady; najdłuższy okres wegetacyjny w Polsce.

B. Urozmaicona rzeźba terenu, górskie warunki klimatyczne, silna erozja gleb.

C. Urozmaicona rzeźba polodowcowa, surowy klimat i krótki okres wegetacyjny.

D. Obszar równinny, mady, liczne cieki wodne.

a) Wysoki poziom kultury rolnej; znaczna liczba gospodarstw rolnych o dużej powierzchni, wpływ zaboru pruskiego.

b) Znaczny udział ziem należących do Skarbu Państwa (wydzierżawionych lub leżących odłogiem), wpływ zaboru rosyjskiego.

c) Wysoki poziom kultury rolnej, trudności z utrzymaniem odpowiednich warunków wodnych, przeszłość historyczna regionu związana z zaborem pruskim.

d) Znaczny udział rolnictwa tradycyjnego, nastawionego na produkcję zwierzęcą.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Region**  | **Warunki przyrodnicze** | **Warunki pozaprzyrodnicze** | **Ocena warunków**(*+/–*) |
| Żuławy Wiślane |  |  |  |
| Pojezierze Suwalskie |  |  |  |
| Nizina Śląska |  |  |  |
| Sudety |  |  |  |

1. Wpisz podane nazwy roślin uprawnych w odpowiednie miejsca tabeli. Następnie podkreśl w każdej kolumnie nazwy roślin o największym
areale w danej grupie. *(0–3 p.)*

*rzepik, pszenica, kukurydza, rzepak, bób, słonecznik, fasola, jęczmień, groch*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zboża** | **Rośliny oleiste** | **Rośliny strączkowe** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Przyporządkuj do podanych nazw roślin uprawnych w Polsce właściwe opisy (A–F). *(0–2 p.)*

Ziemniaki – ........................................................................

Buraki cukrowe – ..............................................................

1. Większość zakładów przetwórczych znajduje się w pobliżu głównych upraw tej rośliny.
2. Jest to najpopularniejsza roślina bulwiasta w Polsce.
3. Obszary upraw tej rośliny w znacznej mierze pokrywają się z obszarami upraw pszenicy.
4. Roślina ta ma niewielkie wymagania glebowe.
5. Roślinę tę uprawia się głównie w południowej i środkowej części Polski oraz na Podlasiu.
6. Ta roślina ma duże wymagania klimatyczne i glebowe.
7. Oblicz wielkość plonów pszenicy uzyskanych w Polsce w 2011 r., wiedząc, że powierzchnia zasiewów wyniosła wówczas 2258,7 tys. ha, a wielkość zbiorów – 9339,2 tys. t. *(0–1 p.)*

......................................................................................................................................................................................................

Plony pszenicy wyniosły ................................................... .

1. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy sformułuj prawidłowość dotyczącą przemian w strukturze wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce. Podaj dwie korzyści, które wiążą się
z tą tendencja. *(0–2 p.)*

*Nasze rolnictwo zachowuje cały czas tradycyjny, czyli rozdrobniony model, choć przybywa jednocześnie wielkoobszarowych gospodarstw specjalistycznych. Dominują rolnicy mający nie więcej niż 15 ha ziemi (ponad 1,3 mln), w których rękach jest blisko 6 mln ha ziemi, zaś tych największych gospodarstw, mających ponad 300 ha (czyli więcej niż wynosi górna granica gospodarstwa rodzinnego), jest około 2700, ale użytkują już ponad 2 mln ha gruntów rolnych.*

K. Losz, *Jak wygląda polskie rolnictwo?,*

 „Nasz Dziennik”, 18 grudnia 2012, Nr 295 (4530).

Prawidłowość: ...............................................................................................................................................................................

Korzyści:

* ...................................................................................................................................................................................................
* ...................................................................................................................................................................................................
1. Podkreśl podpunkt, w którym opisano czynnik mający największy wpływ na rozwój chowu bydła na Nizinie Wielkopolskiej. *(0–1 p.)*
	* + 1. Wzrost spożycia wołowiny przez mieszkańców Wielkopolski.
			2. Dobrze rozwinięta produkcja roślin pastewnych będących podstawą wyżywienia bydła.
			3. Duży udział łąk i pastwisk.
			4. Dobrze zorganizowany skup wołowiny i jej wyższe ceny.
			5. Koncentracja większości zakładów przetwórstwa mlecznego.
2. Skreśl błędne informacje, tak aby zdania były prawdziwe. *(0–2 p.)*

W gospodarstwach, w których produkcja zwierzęca odbywa się na skalę przemysłową, najczęściej prowadzi się chów *intensywny* / *ekstensywny*. Produkcja trzody chlewnej odbywa się przede wszystkim na obszarach odznaczających się stosunkowo *wysoką* / *niską* kulturą chowu oraz *dużym* / *niewielkim* udziałem łąk i pastwisk w ogólnej powierzchni użytków rolnych. Pogłowie owiec w Polsce powoli *rośnie* / *maleje*.

1. Przyporządkuj do nazw roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich odpowiednie nazwy obszarów upraw i chowu. *(0–2 p.)*

A. pszenica – ……

B. drób – ……

C. żyto – ……

D. bydło – ……

* + - * 1. Nizina Wielkopolska, Kujawy, północno-
				-wschodnia Polska, Nizina Mazowiecka
				2. głównie środkowa część Polski, Pomorze oraz Podlasie
				3. Niziny Śląska, Podlasie, Pogórze Karpackie, Przedgórze Sudeckie
				4. Niziny Śląska, Kotlina Sandomierska, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Kujawy
1. Wielkość połowów ryb morskich w Polsce
od lat 80. XX w. systematycznie maleje. Podkreśl trzy podpunkty, w których opisano przyczyny tego zjawiska. *(0–2 p.)*
2. Ograniczanie dostępu do łowisk dalekomorskich.
3. Spadek spożycia ryb morskich wśród Polaków.
4. Trudności związane z transformacją gospodarczą.
5. Wzrost znaczenia rybactwa śródlądowego.
6. Limity obowiązujące polskich rybaków wskutek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
7. Brak chętnych do pracy w rybołówstwie morskim.
8. Przyporządkuj do podanych opisów działań w ramach wspólnych polityk UE odpowiednie określenia. *(0–2 p.)*

A. Polega na administracyjnym skupowaniu nadwyżek produkcji wtedy, gdy cena danego artykułu osiągnie poziom minimalny, dzięki czemu rolnicy nie ponoszą strat. …...

B. Forma wsparcia, która ma wyrównać różnice między cenami artykułów rolnych na rynku wewnętrznym UE a cenami obowiązującymi w innych państwach. …...

a) subwencje eksportowe

b) dopłaty bezpośrednie

c) kwotowanie produkcji

d) skup interwencyjny