**Klasa I B**

**HISTORIA**

**Temat: Ziemie polskie w pradawnych czasach.**

1. Wpisz notatkę do zeszytu:

Nasza ojczyzna Polska leży w Europie. Jej północną granicą jest brzeg Morza Bałtyckiego. Południowa granica przebiega wzdłuż pasm górskich Karpat i Sudetów. W górach mają źródła wielkie polskie rzeki Wisła i Odra, które wpadają do Bałtyku.

W dawnych czasach niemal cała Polska była pokryta lasami, w których żyły tury, żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki i mnóstwo drobnej zwierzyny. Rzeki i jeziora były pełne ryb. Pośród lasów, głównie nad rzekami rozciągały się pola uprawne i łąki. Na polach nasi przodkowie uprawiali zboża na chleb, a ponad to proso, groch, rzepę. Uprawiali także len, z którego tkali płótno na odzież. Do orki używano radła zaprzężonego w woły. Ze zwierząt domowych hodowano owce, krowy, świnie kozy i konie. Żywność zdobywano także polując na dzikie zwierzęta, łowiąc ryby oraz podbierając miód dzikim pszczołom z leśnych barci. Poza rolnictwem ludzie trudzili się rzemiosłami: kowalstwem, ciesielstwem, garbarstwem, garncarstwem, tkactwem itp., wytwarzając narzędzia niezbędne do życia.

Początkowo ludzie zamieszkujący ziemie polskie nie mieli wspólnego państwa. Istniało wiele odrębnych plemion. Nad górną Wisłą mieszkali Wiślanie, nad środkową Mazowszanie. Nad górną Odrą mieszkali Opolanie, a nad środkową Ślężanie. Nad morzem osiedlili się Pomorzanie. Środek ziem polskich nad Wartą zajmowali Polanie.

1. Odpowiedz na poniższe pytanie:

Dawni mieszkańcy ziem polskich nie jedli ziemniaków i płatków kukurydzianych. Dlaczego? Czyżby im nie smakowały?

1. Odpowiedź wpisz do zeszytu.