Szitakötő 2011/4. 16.szám

Vörös iszap és magyar ezüst

Osztály: 8. osztály

Tantárgy: Földrajz

Témakör: Magyarország gazdaságföldrajza

Tananyag: Hazai tájakon – Dunántúli-középhegység

(Mozaik Tk. Földrajz 8. 122-124. o.)

Páros munka:

A tananyag egy részletének feldolgozása a folyóirat cikke alapján.

Az osztály 2 részben dolgozik: az egyik fele a cikk első oldalát olvassa el, a másik fele a második oldalából készül.

Feladat:

1. csoport: A rejtvény megfejtése a meghatározások alapján
2. csoport: Mondat kiegészítés

Rejtvény:

1. Így nevezi a cikkírója a mára már bezárt bánya külterületét.

2. Milyen származású az a geológus, aki felfedezte az alumínium ércét?

3. A „magyar ezüst” neve.

4. Felszínét ez a réteg védi meg az oxigén hatásától.

5. Itt mutatták be az első alumínium tömböt.

6. 1926-ban itt indult meg a „magyar ezüst” bányászat.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.

Megfejtés:……………………………………………

2. Mondat kiegészítés

A bauxitból \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gyártanak. A gyártás fázisai: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. A tisztájából \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lesz, a maradék \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tárolóba kerül. Ez az anyag erősen \_\_\_\_\_\_\_\_\_ anyag életveszélyes sebesüléseket okoz.

A timföld sokrétű felhasználása: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izzítva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lesz belőle, amely anyag hasonlít az igazi drágakőre, pl. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ra, vagy a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ra.