**Wskazania do formatowania dokumentu**

Sformatuj tekst, w edytorze tekstu Word z pakietu MS Office lub Write z pakietu LibreOffice, zgodnie z poniższymi zaleceniami z wykorzystaniem stylów:

1. tytuł rozdziału:

* czcionka Arial, 13 pkt, pogrubiona
* wyrównanie: do środka
* dodatkowy odstęp przed akapitem 9 pkt i po akapicie 6 pkt
* odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 wiersza

1. tytuł podrozdziału:

* czcionka Arial, 11 pkt, pogrubiona
* wyrównanie: do lewej
* dodatkowy odstęp przed akapitem pkt i po akapicie 6 pkt
* odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 wiersza

1. treść:

* czcionka Tahoma, 10 pkt
* wyrównanie: justowanie,
* automatyczne wcięcie pierwszego wiersza akapitu 0,7 cm
* odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 wiersza.

Dokument ma zawierać:

* numerację stron (bez widocznego numeru na stronie tytułowej)
* stronę tytułową
* spis treści na 2 stronie.

Dokument ma mieć następujące marginesy:

1. górny i dolny: 2 cm
2. lewy: 3,3 cm
3. prawy: 1,2 cm.

Pamiętaj:

* o włączeniu automatycznego dzielenie wyrazów
* o usunięciu „samotnych” liter na końcu wiersza (SHIFT+CTRL+SPACJA)
* o usunięciu ewentualnych błędów występujących w tekście
* znaki interpunkcyjne mają być "doklejone" do wyrazów, po których następują
* w tekście spacja nie może występować kilkukrotnie „obok siebie”
* w tekście nie mogą występować linie zawierające tylko znak akapitu (ENTER).

Do dokumentu wstaw trzy elementy graficzne (dłuższy „bok” grafiki ma mieć 7,5cm) nawiązujące do tematu pracy.

Na zakończenie usuń te wskazów z dokumentu.

Efekt swojej pracy zapisz w pliku o nazwie: Praca A <twoje mię i nazwisko> z klasy <cyfrowo-literowe oznaczenie Twojej klasy>; np.: Praca D Jana Brysia z klasy 1d

i wyślij na adres: user.x@interia.pl w temacie mejla podając: <imię i nazwisko> - klasa <cyfrowo-literowe oznaczenie Twojej klasy>; np.: Jan Bryś - klasa 1d.

Opracowanie: Jan Uczeń (żródło: Wikipedia)

Miejsowości gminy Marciszów

- Marciszów, 2016 -

Gmina Marciszów

Gmina ma charakter rolniczy. Urzytki rolne stanowią 45,4% powierzchni gminy, a lasy 36,3 %. Grunty pod wodami stanowią 1,5 % powierzchni gminy. Powierzchnia użytków kopalnych jest wprawdzie niewielka (26 ha, tj. 0,3 % obszaru gminy), lecz ich znaczenie dla lokalnej gospodarki powinno wyraźnie wzrosnąć w najbliższym czasie. Surowce mineralne występują tu bowiem w dość szerokim zakresie. Są to głównie surowce dla potrzeb budownictwa.

Środowisko przyrodnicze gminy Marciszów zawiera w sobie zespół wielu atrakcyjnych elementów. Wyrazem tego jest przynależność obszaru gminy do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Obszar gminy zlokalizowany jest w dorzeczu Bobru.

Prowadzona działalność przemysłowa jest przyjazna dla środowiska. Branża : spożywcza, elektroniczna. Oprócz tego działalność produkcyjno-usługową prowadzi około 300 małych i średnich firm prywatnych.

Marciszów leży w Polsce południowo-zachodniej, w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim. Jest w tym powiecie najbardziej na północ położoną gminą. Przez gminę prowadzi linia kolejowa Wrocław-Jelenia Góra. Choć nie jest w spisie tych najważniejszych linii kraju to jednak szybka likwidacja jej nie grozi. Jednak ostatnio jest nieco zaniedbywana. Najważniejszą stacją jest Marciszów. Dawniej rozchodziły się z niej linie w pięciu kierunkach. W latach 90-tych XX wieku zamknięto linie w kierunku Bolkowa i Złotoryji. A i w kierunku Lubawki też nie wiadomo jak długo jeszcze będą pociągi jeździły. Obecnie czynne są jeszcze: stacja w Sedzisławiu i pżystanek w Ciechanowicach . Dawniej były jeszcze stacje w Domanowie i Świdniku (choć nazywała się Płonina).

Kotlinę Marciszowską ograniczają następujące pasma górskie:

- od wschodu - Masyw Trój garbu ( Góry Wałbrzyskie ),

- od południa - Górami Lisimi,zaliczanymi do Wzgórz Bramy Lubawskiej,

- od zachodu i południowego zachodu - Rudawami Janowickimi,

- od północy i północnego zachodu - Górami Kaczawskimi

Od południowego wschodu poprzez wąski odcinek doliny Bobru , Kotlina Marciszowska łączy się z obniżeniem Leska . W kierunku północno - zachodnim przez przełomowy odcinek Bobru ,między Górami Kaczawskimi i Rudawami Janowickimi łączy się z Kotliną Jeleniogórską. Główną doliną jest Dolina Bobru ,charakteryzująca się zmienną szerokością o 2-3 m na trasie nadzalewowej i niewielkiej pokorytowej trasie zalewowej .

Cechą charakterystyczną pasm górskich jest występowanie długich grzbietów położonych na poziomie 650 - 680 m n.p.m. o kierunku NW-SE oraz stoków posiadających najczęściej spadek w granicach 20 - 30 Z innych występujących form zasługują na uwagę wyrobiska kamieniołomów w Rudawach Janowickich Obszar gminy jest atrakcyjny dla rozwoju różnych form turystyki tj.turystyki krajoznawczej , kwalifikacyjnej, wypoczynkowej ,pobytowej i wypoczynku grupowego oraz narciarstwa zjazdowego. Piesza turystyka krajoznawcza ma wieloletnie tradycie.Przez gminę przebiegają szlaki o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Rozwój tej formy turystyki opierać się będzie na wykorzystaniu istniejących szlaków i uruchomieniu wewnętrznych szlaków pieszych i konnych.

Z tymi ostatnimi, ściśle związany jest rozwój ośrodków jeździeckich. I tak w roku bieżącym powstało gospodarstwo agroturystyczne w którym jest możliwe uprawianie jeździectwa konnego.Jest to gospodarstwo położone we wsi Świdnik należące do Państwa Stelmachów. Ponadto na terenie gminy wytyczone zostały trasy rowerowe w celu uprawiana turystyki rowerowej. Jedną z głównych atrakcji Gminy są niewątpliwie "Kolorowe Jeziorka" położone w Wieściszowicach,przy szlaku na Wielką Kopę. W przyszłych latach planowane jest zagospodarowanie kolorowych jeziorek poprzez stworzenie baz noclegowych połączonych z małą gastronomią. W miejscowości Sedzisław planowana jest budowa zbiornika retencyjnego oraz ośrodka sportów wodnych, na zbiornikach wodnych powstałych po wydobyciu żwiru.Planowane jest stworzenie bazy noclegowo - gastronomicznej. W miejscowości Pastewnik wybudowano w roku bierzącym Stację Meteorologiczną, która usytuowana jest w bardzo dobrym punkcie widokowym.

Ponadto położenie miejscowości stwarza dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, sportów lotniarskich oraz sportów obronnych. Z uwagi na istniejące obiekty powojskowe planowane jest ich pełne zagospodarowanie połączone ze stworzeniem bazy noclegowej i gastronomi. W miejscowości Ciechanowice remontowany jest pałac, który posłuży w przyszłości jako baza hotelowa.

Marciszów

Marciszów (do 1945 r . niem . Merzdorf im Riesengebirge) to wieś w Polsce , położona nad Bobrem , w województwie dolnośląskim , w powiecie kamiennogurskim , w gminie Marciszów , w Kotlinie Marciszowskiej , na pograniczu Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich oraz Kotliny Kamiennogurskiej i gur Wałbrzyskich w Sudetach Środkowych .

Marciszów jest położony w Kotlinie Marciszowskiej , która stanowi rozszerzenie doliny rzeki Bóbr i zarazem północną część Kotliny Kamiennogurskiej .

Na południe od Marciszowa wznoszą się gury Lisie (nalerzące do Kotliny Marciszowskiej , a według niekturych autorów[według kogo?] do Wzgurz Bramy Lubawskiej lub nawet do Rudaw Janowickich) . Z gur Lisich spływa dopływ Bobru - strumień Sierniawa , na którym zlokalizowane są Marciszowskie Stawy . gury Lisie leżą w obrębie Rudawskiego Parku Krajobrazowego .

Na południowy zachód znajdują się Rudawy Janowickie z widocznym z Marciszowa masywem Wielkiej Kopy . Do Rudaw Janowickich należą wznoszące się w południowej części wsi wzgurza Marciszówka ( 422 m n .p .m . ) , Ostra ( 486 m n .p .m . ) oraz Marciszówek (522 m n .p .m . ) . Od strony Wieściszowic niewielką kotliną płynie Mienica wpadająca do Bobru obok zakładów włókienniczych .

Od północy widoczny jest z Marciszowa Gżbiet Wshodni gur Kaczawskich , z najwyższym w okolicy szczytem Cieciorki ( 518 m n .p .m . ) . Grzbiet ten jest odwadniany przez niewielki strumień Kręta .

Na wschód od Marciszowa gurnego wznosi się , należący do gur Wałbrzyskich , Masyw Trójgarbu i Krąglaka z gurującym nad tą częścią wsi szczytem Krąglak (692 m n .p .m . ) . Z Masywu tego do Bobru spływa strómień Bobrek .

Ciechanowice

Ciechanowice (do 1945 r. niem. Rudelstadt) to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów, w przełomie Bobru, na pograniczu Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich.

W okresie od XVI do XVIII wieku w Ciechanowicach eksploatowano złoża miedzi, ołowiu i srebra. Dzięki górnictwu miejscowość rozrosła się tak, że w roku 1754 uzyskała prawa miejskie - wolnego miasta górniczego, a wraz z nimi herb, na którym widniały symbole górnicze: skrzyżowane młotki (perlik i żelazko) i wyciąg szybu. Wkrótce potem złoża wyczerpały się, a w roku 1809 Ciechanowice prawa miejskie utraciły.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

- ościół parafialny pw. św. Augustyna, z 1577 r.

- zespół pałacowy:

a) pałac z XVII w., przebódowany w pierwszej połowie XVIII i na przełomie XIX/XX w. , otoczony fosą (obecnie pałac jest własnością prywatną )

b) park , z połowy XIX w.

Domanów

Domanów (niem. Thomasdorf) to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów, na pograniczu Gór Kaczawskich, Pogórza Wałbżyskiego i Gór Wałbżyskich w Sódetach .

Domanów leży przy drodze krajowej nr 5 (Bolków-Kamienna Góra). Na północno-zachodnich stokach Gór Wałbrzyskich (Masyw Krąglaka) znajdują się źródła Nysy Szalonej. Nad miejscowością góruje barokowy kościółek.

Przez wieś biegnie nieczynny obecnie szlak kolejowy z Bolkowa do Marciszowa. Budynek stacji kolejowej – Domanów Jaworski ( w 1946 r. stacia nosiła nazwę Tomisławice) – nie spełnia swej pierwotnej funkcji, jest zaadaptowany na cele mieszkalne.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest kościół filialny pw. Wniebowzięcia Pana Jezusa, wzniesiony został w II połowie XVI wieku z wykorzystaniem mórów starszej świątyni . Przebudowany w 1677 r. , wielokrotnie remontowany. Obecnie jest kościołem filialnym parafi rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Mari Panny w Wierzchosławicach.

Nagórnik

Nagórnik to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów. Wieś jest najmniejszą miejscowością gminy Marciszów . Według Narodowego Spisu Powszechnego posiadał 78 mieszkańców (III 2011 r.)

Nagórnik jest starą wsią, która istniała już na początku XIV w. Później wieś weszła w obręb dóbr zamku w Bolkowie, a następnie została odkupiona przez klasztor w Krzeszowie.

Zabytki: murowana kapliczka słupowa z XIX w., stoi przy skrzyżowaniu dróg w górnej części wsi.

Pastewnik

Pastewnik (niem. Kunzendorf) to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów, w Górach Kaczawskich nad Rochowicką Wodą.

W pobliżu wsi znajduje się radar meteorologiczny, jeden z ośmiu sfinansowanych z kredytu udzielonego Polsce przez Bank Odbudowy i Rozwoju na realizację Projektu Likwidacji Skutków Powodzi.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytkuw wpisane są obiekty :

- kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pw. św. Józefa, z 1786 w.,

- wieża kościelna (ruina kościoła), z XVI w., przebudowanego w XVIII w.,

- cmentarz ,

- ogrodzenie z bramką.

Pustelnik

Pustelnik yowieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów, w Kotlinie Kamiennogórskiej. Niewielka wieś na granicy Kotliny Marciszowskiej i Gór Wałbrzyskich. Leży na wysokości 400-440 m n.p.m.

Według tradycji już w średniowieczu miał się tu osiedlić pustelnik, od którego potem wzięła się nazwa wsi. Powstała ona około roku 1500 przy ruchliwym tracie z Bolkowa do Kamiennej Góry, łączącym Śląsk z Czechami.

Sędzisław

Sędzisław (do 1945 r. niem. Ruhbank) to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów. Leży w północnej części Kotliny Kamiennogórskiej, w Obniżeniu Leska, u podnóża góry Krąglak ( około 693 m n.p.m.) , nad Leskiem i jego prawym dopływem - Zimną Wodą.

Starsza część miejscowości rozciąga się wraz z potokiem Zimna Woda, w którym - jak podają stare źródła niemieckie - znajdowano niewielkie grudki (samorodki ) złota. Na wzgórzu w centralnej części Sędzisławia, w roku 1913, postawiono pomnik ku pamięci zwycięstwa narodów pod Lipskiem w roku 1813. Nowsza część miejscowości powstała wraz z budową linii kolejowej Wrocław-Jelenia Góra wraz z odgałęzieniem do Kamiennej Gury i Lóbawki a dalej do Czech (1867) . Powstały wuwczas również zakłady lniarskie, zakład meblowy, zakład produkujący elementy betonowe, dworzec wraz zabudowaniami do obslugi wezła kolejowego. W sierpniu 1900 r. , nowo powstałym rurociągiem przebiegającym przez Sędzisław, popłyneła woda do Wałbrzycha. co prawda zakład wodociągów powstał w sąsiednim Marciszowie , ale zaopatrywał w wodę również Sędzisław, co znacznie wpłynęło na rozwój miejscowości . Rozkwit zakończył się po roku 1945 wraz z nastaniem władzy ludowej. 25 stycznia 1975 pod Sędzisławem doszło do zdeżenia pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym . W latach 70-tych ubiegłego stólecia na terenach przylegających do rzeki Lesk,powstała żwirownia , która działała z powodzeniem przez około 40 lat,wydobyty urobek posłużył min. do budowy osiedli Piaskowa Góra ,Podzamcze w Wałbrzychu

Ze względu na położenie,piękne górskie krajobrazy, we wsi rozkwita budownictwa jednorodzinnego. Wybudowano też kościół, uruchomiono tartak.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest dwór w Sędzisławiu, przez wiele lat szkoła , z 1785 r., przebudowany w 1824 r.

Świdnik

Świdnik to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów, w Górach Kaczawskich w Sudetach Zachodnich.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty:

- kościół pw. św. Mikołaja, średniowieczny z XV w., orientowany, jednonawowy przebudowywany w XVII i XVIII w. Obecnie pełni funkcję kaplicy pogrzebowej ,

- cmentarz przykościelny,

- mur obronny z bramą ,

- kościół ewangelicki - protestancki, obecnie rzymsko-katolicki fililany pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, z XVIII w. ,

- cmentarz przy kościele, obecnie katolicki, z początku XIX w.

Wieściszowice

Wieściszowice (do 1945 niem. Rohnau) to wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w gminie Marciszów, w Rudawach Janowickich w Sudetach Zachodnich.

W pobliżu wsi znajdują się kolorowe jeziorka, powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni pirytu.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są obiekty :

- kościół ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z XVIII w., przebudowany w XIX w. ,

- kaplica cmentarna, z XVI w. ,

- dom nr 61, drewniany.