**LATINSKA AMERIKA**

Meri 21mio. km2. Ima okrog 420mio. prebivalcev. Pod pojmom latinska Amerika označujemo svet katerega so kolonizirali latinski narodi, Španci in Portugalci. Sem sodi srednja Amerika, tja pa Mehika, med morska Amerika in Karibsko otočje in Južna Amerika.

Brazilija ima portugalski jezik in je portugalska, vse ostalo je Špansko.

V gospodarstvu jih druži sorazmerna zaostalost in odvisnost od velikih sil. Španci in Portugalci so cela 3. stoletja te dežele roparsko izkoriščali. Prvi vir bogatitve so bili rudniki srebra v katerih so delali Indijanci, drugo sredstvo bogatenja so bile plantaže sladkornega trsa na katerih so delali črnski sužnji. V začetku 19.st. se je razmahnila ustaja zoper latinske osvajalce. Ob koncu 19.st. se je začel krepiti vpliv ZDA zlasti še z izgradnjo panamskega prekopa grajen od 1904-1914, ki je dosledno posegel v Srednjo Ameriko. Po drugi vojni pa se je vpliv ZDA še okrepil. Prekop je Panama v svoje roke dobila Decembra 1999.

### Prebivalstvo

V etničnem pogledu je močna delitev na Indijansko in priseljensko prebivalstvo. Indijanci so ohranili svojo kulturo, jezik, prehranjevanje, način obdelovanja zemlje, običaje, močno držijo tradicije, zato tudi močno vplivajo na družbeno gospodarske razmere v državah kjer je večinsko prebivalstvo. To so Gvatemala, Ekvador, Peru, Bolivija, Paragvaj. Naseljeno je v višjih predelih zaradi rud in stika z božanstvi. Belci in črnci so naseljeni v nižjem svetu ob rekah, kjer so krčili gozdove za plantaže. Največ prebivalstva latinske Amerike so mestici to so mešanci med Indijanci in Belci, so še belci, Indijanci, črnci, zambo (črnci in indijanci).

Kulturna raven je nizka, velika je nepismenost, revščina bolezni, boom prebivalstva. Preseljevanje prebivalstva iz podeželja v mesta je ogromno, zato je urbanizacija nad 75%. Favele so mestne četrti najnižjega sloja prebivalstva. Živijo v komunalno neurejenih delih v katerih vlada najhujša revščina, je prostitucija, preprodaja drog, kriminal. Tako visoka stopnja urbanizacije ni posledica visoke stopnje gospodarskega razvoja, ampak tradicija mestnega načina življenja, kolonizatorjev, ter velikega bega s podeželja v mesto.

Največje mesto (na svetu) je Mexico city – nad 20mio. prebivalcev, Sao Paulo okrog 20mio. prebivalcev, Rio De Janiero okrog 15mio., Buenos Aires 12mio., Bogota preko 8mio. preb.

### Gospodarstvo

Ločimo 2 tipa proizvodnje: samooskrbni in tržni, katerega nosilci so tuje družbe. Pri tem se pojavlja onesnaževanje okolja, rušenje naravnega ravnovesja, neenakomeren regionalni razvoj, velika socialna nasprotje, ki se še poglabljajo. Bogastvo je v rokah maloštevilnih veleposestnikov, lastnikov rudnikov in tovarn. Množice so brez lastnine ali pa se z majhnimi kmetijami težko preživljajo. Ogromne površine so le delno primerne za kmetijstvo, bodisi zaradi sušnosti ali pa izpranosti feralitnih prsti. Vrsta pomembnih kulturnih rastlin je doma v Latinski Ameriki. Krompir, koruza, paradižnik, arašidi, tobak, kakav. Evropejci so prinesli seboj kulture, ki so tam našle ugodne pogoje za razvoj. To je kava, pšenica, sladkorni trs, pa tudi domače živali, konja ovce, govedo.

Latinska Amerika pridela 70% svetovne proizvodnje vse kave na svetu. Prva je po proizvodnji trsnega sladkorja. Nad 10% pridelka bombaža, Perujski bombaž je zelo kvaliteten, od plantažnih kultur je pomemben kakav in banane.

### Rudarstvo

Ima veliko rudnih bogastev. Na prvem mestu je nafta pomembna v državah Karibske amerike, največ v Venezueli (5 proizvajalka nafte na svetu), Kolumbiji in Mehiki. Baker v Čilu, Peruju, Mehiki, Kubi. Srebro v Mehiki, Peruju, Boliviji. Boksid na Jamajki, v Gvajanah, železova ruda v Braziliji, Venezueli. Imajo veliko dragih kamnov. Veliko vrzel predstavlja pomanjkanje premoga, to pa nadomeščajo z bogato vodno silo.

### Industrija

Težke industrije je malo prevladuje pridelovalna in lahka, ki predeluje bolj lokalne surovine.

## SREDNJA AMERIKA

Je izrazito prehodno območje. Obsega Mehiko, ozek pas kopnega med S in J Ameriko, tj. Medmorska Amerika in Karibsko otočje. V prirodno geografskem pogledu je to zelo razgiban svet z močno tektoniko, ki je stalno prisotna, ogromno je potresov, vulkanskih izbruhov. Posledica te močne tektonike, dviganja in ugrezanja so velike višinske razlike med podmorskimi jarki in tudi visokimi hribovji. Poleg tektonike otežujejo tu življenje pogosti tropski viharji, hurikani ki so rušilni, imajo pa tudi močne indirektne učinke. (poplave, plazovi, razsajanje bolezni zaradi onesnažene vode).

### Podnebje in rastje

Pasati, ki pihajo iz SV se nad Karibskem morjem navlažijo in prinašajo V in SV obalam stalne padavine. Zaradi tega je vlažno tropska vegetacija še na geografskih širinah na katerih je v Afriki puščava. Z nadmorsko višino se temperature nižajo zato se spreminjata sestava rastja in življenski pogoji.

1. Tierra Caliente – do višino cca 1000m
   1. vegetacija: deževni gozd, temperature: od 30º do 24º
2. Tierra Templada – do približno 2000m
   1. višinski tropski gozd, temp. 24º do 18º
3. Tierra Fria – do prib. 3000m
   1. savana, temp. 18º do 12º
4. Tierra Helada – do prib. 4000m
   1. gorski pašniki, temp. od pribl. 12º do 16º
5. Tierra Nevada – nad 4000m
   1. gorski pašniki, večni led in sneg, temp. 6º do -º

### Prebivalstvo

Rasna sestava je zaradi kolonialne dediščine pestra, indijanci kot prvotno prebivalstvo, so zastopani po vsej medmorski ameriki. Belo prebivalstvo v Kostariki 87%, v Porto Ricku 80%, povsod prevladujejo mestici, črnci pa na večini otokov.

## MEHIKA

Je naj Severnejša in največja država Srednje Amerike, ima okoli 2mio. km2. Oblika Mehike spominja na velik trikotnik, ki se lijakasto zooži v Tehuantepeški ožini. Je pretežno gorata, je kot nadaljevanje goratega ameriškega zahoda. Na Vzhodu se vleče gorstvo Vzhodna Sierra Madre, na Zahodu je Zahodna Sierra Madre. Ob obalah so obrežne ravnice, jedro pa je mehiška planota, na kateri leži tudi glavno mesto. Se stopničasto spušča proti polotoku Jukatan, je Kraški. Z od Kalifornijskega zaliva se vleče polotok imenovan nizka Kalifornija.

### Prebivalstvo

Ima okrog 96mio. prebivalcev. Večina je mesticev, močno pa so zastopani tudi Indijanci. Na osrednjem višavju so Nahuji. To so potomci Aztekov. Na Jukatanu so potomci Majev. Nekaj malega je potomcev Špancev in Črncev. Mehika doživlja boom prebivalstva, pojavlja se velika urbanizacija. Glavno mesto je podvrženo divji rasti. Zaradi hitre rasti, primanjkuje delovnih mest, stanovanj, komunalna opremljenost in promet sta neustrezni. Doseljenci prihajajo iz podeželja v mestno revščino. Revne četrti rastejo, onesnaženost je zelo močna, vzrok pa je lega v kotlini, številna industrija, ki brez čistilnih naprav in zastarelimi tehnološkimi postopki katastrofalno onesnažuje okolje. Dodaten problem je še ugrezanje stavb, ker mesto leži na dnu osušenega jezera.

### Gospodarstvo

Proizvodnja stoletja slonela na polsuženjskih in polfevdalnih odnosih. Rudarstvo je imelo velik pomen že v zgodovini. Mehika je svetovna proizvajalka in izvoznica srebra, svinca, bakra, zlata, mangana, žvepla, cinka. Bogata je tudi z nafto, po letu 1960 je doživela močnejši industrijski razvoj, ker se je zadolžila v tujini, to pa je ohromilo njen nadaljni gospodarski razvoj.

### Poljedelstvo

Zemljo so razdelili vaškim skupnostim. Takšna zemlja se imenuje EJIDOS. Morajo namakati. Koruza, tobak, fižol, kava, bombaž, sladkorni trs, južno sadje.

### Živinoreja

V sušnejših področjih ovce in koze, drugod govedo in svinje. Pomemben je tudi ribolov.

### Industrija

Skoncentrirana je v mestih – Mexico city-u, Monterrey, Guadalajava. Razvita je črna, barvna metalurgija, petrokemična industrija, prehrambena, tekstilna, tobačna.

Mehika gospodarsko močno sodeluje z ZDA. Meja med državama je velika ločnica med razvitim Severom in nerazvitim Jugom. Mehičani so masovno tudi nelegalno odhajali v ZDA in iskali zaslužek. Američani so v Mehiki gradili tovarne in zaposlovali mehiško ceneno delovno silo, da bi zajezili mehiške naseljence. To je povzročilo hitro rast mest ob mehiški meji. Kljub temu se izseljevanje občanov v ZDA nadaljuje. Po letu 1992 so oblikovali območja proste trgovine, med Mehiko, ZDA in Kanado – imenuje se N.A.F.T.A. to je povezovanje z Severno Ameriškim gospodarstvom. Odpravljene naj bi bile carine in druge omejitve. Tako naj bi poleg Evrope nastalo največje območje proste trgovine.

## MED MORSKA AMERIKA

Sestavlja jo 7 malih državic s prevlado mestecev. To so Belize, Gvatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika in Panama. Vzhodna obala je večinoma nizka, močvirna, porasla s tropskim deževnim gozdom. Zahodna pa je sušnejša in ima zelo razgibano površje. Večina prebivalstva živi na visokih planotah v kotlinah in ob zahodni obali.

Gospodarstvo sloni na izvozu kmetijskih pridelkov kave, banan, bombaža. Veliko kmečkega prebivalstva je na robu preživetja. Hitra rast prebivalstva sili ljudi na podeželju da si poiščejo zaposlitev v mestu. Te države so v 20.st. dobile neslaven naziv Bananske države. Ameriške družbe so vlagale kapital v plantaže bananovcev, te države so od njih gospodarsko in politično povsem odvisne.

## KARIBSKO OTOČJE

Tu ločimo Veliki Antili 🡪 Kuba, Jamajka, Hispanjola, Portoriko. Mali Antili 🡪 Barbados, Trinidad in Tobago, Grenada, Antigra, Sv. Lucija. Bahamski otoki 🡪 sklop otokov.

Španci so hitro iztrebili indijansko prebivalstvo. Večji otoki so bili med prvimi in zelo bogatimi kolonijami. Zapostavljeni pa so ostali po odkritju srebra v Mehiki in Peruju. V 17.st. se je s črnci iz Afrike razvilo plantažno poljedelstvo. Zaradi rušilnih učinkov tropskih viharjev, gospodarskih in političnih kriz, gospodarske odvisnosti od tujega kapitala je otočje doživelo vzpone in padce. Najbolj se je uveljavilo gojenje sladkornega trsa in pa tobaka.

## Zahodna JUŽNA AMERIKA

### Površina in obseg

Obsega 18mio. km2. Sestavljajo pa jo tri osnovne gradbene enote:

1. po reki Orinoko 🡪 Orinoško nižavje, Amazonsko nižavje, Lapladsko nižavje.
2. Brazilsko in Gvinejsko višavje
3. Andi ali Kordiljere

AD.1.

Pretežni del Orinoškega nižavja, imenovanega tudi Klanos. Spada med Savanske pokrajine, gospodarsko slabo izkoriščene.

Amazonsko nižavje, katerega je zasula Amazonka s pritoki. Je najobsežnejše, pokrajina je tropski deževni gozd. Ta se nenadzorovano krči in s tem se podira naravno ravnotežje.

Lapladsko nižavjem zasule reke Porana, Poraguai in Vruguai. Na S je tropski Gran Chav, na J so Pampe. J od Pap se razeza Patagonija (ni v Lapladskem nižavju). Skalnata pokrajina, aktivna ovčereja.

AD.2.

Brazilsko in Gvinejsko višavje sta zgrajeni iz starih kamnin iz Predkambrija. Na debelo prekriti s prepernino to sta stari gorski uravnani, visoki do 2700m. Gvinejsko višavje porašča vlažno tropski gozd, Brazilsko pa svetel tropski gozd, v notranjih delih savana.

AD.3.

Andi so mladonagubano gorstvo, vmes pa so vulkanska gorstva. Predstavlja hrbtenico J Ameriškega kontinenta in pa hrbtenico stare Indijanske naselitve. Najvišji vrh je Acancagna. Gorstvo se imenuje tudi Kordiljere kar pomeni gorsko verigo. Strmo se lomijo proti morju in so težko dostopne.

### Podnebje in rastje

Večina J Amerike je v območju tropskega pasu, z vsemi prehodi od vlažno tropskega do puščavskega. Na J sega tudi v subtropski in zmerni pas. Amazonje ima vlažno tropsko klimo z vlažno tropskim gozdom, pomembnim zaradi kavčuka in drugih dragocenih vrst lesa. Vlažno tropski gozd porašča tudi vlažna JV področja brazilskega višavja do subtropskih geografskih širin, na pobočjih Andov pa prehaja v nižji bujni gozd v Montani. V sušnejših notranjih tropskih področjih pa je savana. Ta je v pokrajinah Lanos (ravnine), Campos (polja). Pampe se stepska pokrajina, Patagonija pa ima suho surovo podnebje z močnimi vetrovi. Prava puščava je Atakama ob Tihem oceanu (Perujski tok). Srednji Čile ima klimo sorodno mediteranski, v J delu Čila podobna oceanski.

### Prebivalstvo

Ima cca. 330 mio. prebivalcev. Zgoščeno je na obrobju celine ob obalnih področjih, to je posledica kolonialnega gospodarstva in tudi sedanjih odnosov, ko države težijo za čim cenejšim prevozom svojega blaga na svetovni trg. Tako so v J Ameriki že desetletja obstala obsežna območja v notranjosti gospodarsko neizkoriščena in zelo redko poseljena.

Indijsko prebivalstvo: Ekvador, Peru, Bolivija, Paragvaju 🡪 ker so obstajale že stare indijanske države, ker so bili oddaljeni od prvotnega naseljevanja, ker so vedno živeli v gorskem svetu. Največ Belcev: Argentina (94%), Urugvaj (86%), zato ker je klima podobna evropski in relief primeren za evropsko kmetijstvo.

## Vzhodna Južna Amerika

##### Regionalni pregled

1. Karibski del J. Amerike
   1. Kolumbija, Venezuela, Gvajane 🡪 Zahodna, Surinam (Nizozemska)  
      , Francoska
2. Andsko-Indijanska J. Amerika
3. Brazililja
4. J. Amerika srednjih geografskih širin 🡪 Čile, Argentina, Urugvaj

### AD.1

Kolumbija: gl. mesto Bogota – Z del obsega S del Andov, med gorstvi so široke doline, kjer živi glavnina prebivalcev. Najpomembnejša gospodarska dejavnost je pridelava kave. Pomembno je črpanje nafte, nekaj imajo tudi premoga. V savanski del je redko poseljen, gospodarsko slabo izkoriščen. Država znana po kokainu. S pomočjo ZDA poskuša država zlomiti moč mafije. Znana še po zelenih smaragdnih kamnih.

Venezuela: gl. mesto Caracas – država znana po nafti. V ospredju tudi živinoreja, tudi nekaj rudnih bogastev, železova ruda, boksid, zlato, diamante. Prebivalstvo in gospodarstvo najbolj na S države, savanski del bolj neizkoriščen.

Gvajane: Poleg plantažnega poljedelstva je pomembno izkoriščanje boksida. So edini del J Amerike katerega niso kolonizirali latinski narodi. Prevladujejo črnci, indijanci in azijci. Azijci prihajali na delo iz drugih angleških in nizozemskih kolonij.

### AD. 2

So najmanj urbanizirane J Ameriške države. S prevlado indijanskega prebivalstva. Vlada velika revščina, veliko je kmečkih delavcev brez zemlje (Peoni). Revni kmetje pa se zelo težko preživljajo. Zelo težko živijo tudi kmetje z malo zemlje. Indijanci so v glavnem delovna sila gospodarjem.

Ekvador: gl mesto je Quito, ima nekaj čez 1mio. prebivalcev, leži na visoki nadmorski višini. Zanj so značilne naravne enote:

* + - obalni pas oz. costa
    - Andi oz. Sierra
    - nižavje oz. Selvas

Toplo podnebje omogoča pridelavo kave, kakava, banan. Je eden največjih izvoznikov banan na svetu. Rud nima, le malo nafte.

Peru: gl mesto Lima (okrog 7mio.), ima iste naravne enote kot Ekvador. Je največja država Andsko.Indijanski Amerike. Obalni pas je puščavski. Območja stare indijanske (60%) poselitve so Andske doline, kotline in planote, večina so indijanci. Življenje na teh visokih planotah je težko zaradi razredčenega zraka oz. pomanjkanja kisika, zaradi revne prsti, malo padavin, močnih vetrov, hudega mraza. Na meji z Bolivijo leži jezero Titicaca malo pod 400m je najvišje ležeče jezero na svetu na katerem poteka promet. Je eno od src inkovske civilizacije. Glavna gospodarska dejavnost je rudarstvo🡪 Srebro, svinec in baker. Vzhodni del Selvas pa je slabo izkoriščen, ter slabo poseljen.

Bolivija: gl. mesto La Paz (1mio.), zelo revna država. Na področju Bolivije se Andi močno razširijo, vmes leži Visoka Andska planota – Altiplano. To je srce Bolivije in eno izmed žarišč Inkovske civilizacije. Naravni pogoji so slabi, trd boj za preživetje. Rudna bogastva so: baker, srebro, svinec, cink. Rudarstvo v rokah belih gospodarjev. Veliko ovira je povezovanje s tujimi pristanišči, na V nižjem delu na obrobju Andov pridelujejo koko.

Paragvaj: gl. mesto Asunción (500.000) zelo verna država, za kmetijstvo ima ugodne pogoje vendar je malo izkoriščeno. V ospredju je pašna živinoreja.

### AD. 3

Brazilija: Meri med 8-9 mio km2. Je federativna država (23 držav), gl. mesto je Brasilija (okoli 3mio.). Brazilijo označujejo kot deželo neslutenih gospodarskih možnosti, vendar se ni pravočasno vključila v svetovno gospodarstvo. Danes sodi v tretji svet. Površje ima razgibano – Brazilsko višavje, Gvajansko višavje in Amazonsko nižavje. Poselitev je neenakomerna (zelo), na 10% ozemlja živi kar 90% vsega prebivalstva in sicer največ v regijah Severovzhod, Jugovzhod in Jug, mnogo manj pa v regijah Srednji zahod in Sever.

Prebivalstvo je zelo pestro: od Indijancev, Črncev, vseh mešancev, večina pa je potomcev Evropskih doseljencev. Belega preb. okoli 52%. Je velik boom prebivalstva. Družbena nasprotja so velika.

*Regija Severovzhod*

To je območje prve Portugalske kolonizacije. Gospodarstvo se je razvilo sredi 16.st. z gojenjem sladkornega trsa. To so počeli črnski sužnji. V notranjosti pa z živinorejo. Danes je to območje revno, prenaseljeno, pojavljajo se celo lakote, zaradi še vedno polfevdalnih odnosov in zaradi pogostih suš. Prebivalci so se selili iz obale proti notranjosti, predvsem zaradi kosa zemlje.

*Jugovzhodna regija*

To je jedro današnje Brazilije z največjimi mesti. Priseljenci so sprva prihajali sem zaradi zlata, konec 19.st. pa so začeli z pridelavo kave (Brazilija je prva izvoznica na svetu), soje in južnega sadja. Po II. sv. vojni je zrasel ogromen metalurški kompleks in Volta Redondi, zaradi ogromne zaloge železove rude, ter mangana. Velika mesta kot so Rio, Sao Paulo, Bello Horizonte imajo močno industrijo. Sem so se priseljevali od povseod, zato je prišlo do velikega problema, to je kopičenje prebivalstva in industrije na tem področju, notranjost države pa je praktično neposeljena in neizkoriščena.

*Južna regija*

Sega v subtropski pas. Evropski doseljenci so jo naselili pozno (1960/70). Način kmetovanja so prinesli iz domovine. Italjani - vinogradništvo, Portugalci – riž, Nemci – rž, krompir koruzo… V zadnjih desetletjih so našli premog. Na meji z Argentino so zgradili največjo hidroelektrarno na svetu.

##### *Srednji zahod*

To je osrednji del Brazilije, Z del Brazilskega višavja. Tej regiji je namenja država velik del razvojnih načrtov. Zgradili so novo glavno mesto Brasilijo, da bi gospodarstvo prenesli v notranjost. Notranjost je savanska. Regija je sicer doživela zlato mrzlico, ki pa ni pustila nikakršne večje poselitve.

*regija Sever*

To je največja in v zadnjem času razvijajoča se regija v amazonskem nižavju. Na prelomu prejšnjega stoletja je cvetelo nabiranje kavčukovega soka. Nato stagnacija zaradi cenejšega iz Jugovzhodne Azije. V 70.letih so s pomočjo tujega kapitala začeli izkoriščati mangan, železovo rudo, boksid in krčiti gozd za kmetijsko rabo. Prišlo je do rušenja naravnega ravnovesja, zemlja se je v 2-3 letih izčrpala, podvržena je eroziji. Izkrčene površine pa prerašča tropska goščava, ki gospodarsko ni uporabna.

##### Argentina

Ima okrog 36mio. prebivalcev, večinsko belo prebivalstvo (94%). Prestolnica je Buenos Aires, mesto leži ob Riu de La Plati. Je kulturna prestolnica J Amerike, veličastnost mu dajejo velikost, ljudje, zgodovina in glasba. Do gospodarskega kolapsa je bila najbolj razvita Južno Ameriška država (2 leti nazaj). Gospodarstvo sloni na kmetijski rabi ene najbolj razvitih držav na svetu – Pampe. Argentina se je zgodaj vključila v produkcijo hrane za izvoz. Gojijo pšenico, koruzo, riž, krompir, zelo močna je govedoreja, mesna kot mlečna.

##### Argentina

Ima okrog 36mio. prebivalcev, večinsko belo prebivalstvo (94%). Prestolnica je Buenos Aires, mesto leži ob Riu de La Plati. Je kulturna prestolnica J Amerike, veličastnost mu dajejo velikost, ljudje, zgodovina in glasba. Do gospodarskega kolapsa je bila najbolj razvita Južno Ameriška država (2 leti nazaj). Gospodarstvo sloni na kmetijski rabi ene najbolj razvitih držav na svetu – Pampe. Argentina se je zgodaj vključila v produkcijo hrane za izvoz. Gojijo pšenico, koruzo, riž, krompir, zelo močna je govedoreja, mesna kot mlečna. Izvoz živalskih kož – govejih in ovčjih. Železnice, ki preprezajo Pampe omogočajo oblikovanje enega od najbolj produktivnih kmetijskih območij na svetu. Ob vznožju Andov so veliki namakalni sistemi, pomembni za vinogradništvo in sadjarstvo. Patagonija je značilna po ovčarstvu.

##### Urugvaj

Glavno mesto Montevideo (1,5 mio.), 86% belo prebivalstvo, mestici, črnci. Gospodarstvo slini na govedoreji, ovčereji, pšenici, največjo vrednost izvoza dajeta meso in volna. Država je pomembna tudi po turizmu.

##### Čile

Glavno mesto je Santiago (5 mio.) v večini mestici. Ker je tako razčlenjen si od S-J sledijo različni pasovi. Severni puščavski, Srednji kmetijski in Južni gozdnati. Pokrajinske značilnosti so takšne kot na črti Sahara – Nort Cup. S del ima velika naravna bogastva, predvsem baker in nitrati. Je zelo redko poseljen (rudarska naselja) večje mesto je Antofagasta. Srednji del najgosteje naseljen, v ospredju vinogradništvo, pšenice, koruze. V J delu je več vlage in je boljša živinoreja. Gozdnati Čile – pokrajina s hladnim podnebjem, zelo razčlenjeno obalo.

**Severna Amerika**

Meri 25,5 mio. km2. Je velika razčlenjena celina, na S meji na S ledeno morje, Beringovo morje, na Z Pacifik, na J Mehika – Mehiški zaliv, na V Atlantik. V grobem razdelimo S Ameriko na 5 območij:

1. Geološko najstarejši del je Kanadski ščit iz predkambrija, reka Sv. Lovrenca preko jezer do Velikega medvedjega jezera na S (vsa ledeniška).
2. Na V se od reke Sv. Lovrenca, ter skoraj do Mehiškega zaliva vleče Apalaško gorstvo (Apalači).
3. Na jugu se med tem gorstvom in obalo širi naplavljeno atlantsko nižavje.
4. V osrčju celine leži Osrednje nižavje in Prerije.
5. Na zahodu se kot zid dviga Gorati Zahod, mladonaguban – do 6000m, najvišji vrh Mc. Kinley (Aljaska)

## Podnebje in rastje

1. Na skrajnem S je polarno, malo južnejše subpolarno s tundro.
2. J od tundre se vleče pas Severnega iglastega gozda (borealni gozd)
3. V J Kanadi se začne zmerno topli pas in sega daleč na jug

* SV deli od Atlantika do Velikih jezer je prehodno vlažnejše kontinentalno. Rastje je listopadni gozd
* V osrednjem nižavju je kontinentalno s stepami, ki jim v S Ameriki pravijo Prerije
* V priatlantskem nižavju, v Mehiškem zalivu in na Floridi je toplejše kontinentalno, ki prehaja v subtropsko s poletnimi padavinami in milimi zimami. Tu rastejo borovci, ki prehajajo v subtropski listnat gozd.

1. V Goratem Zahodu je suha kontinentalna klima, ki prehaja v polpuščavsko in puščavsko. Rastje – suha stepa, polpuščavsko in puščavsko rastje.
2. Osrednji del ob Pacifiku ima oceansko klimo z listnatimi gozdovi in dragocenimi iglavci kot sekvoja.
3. V Kaliforniji je klima podobna mediteranski z zimzeleno vegetacijo

## ZDA

#### Obseg, položaj, prirodno okolje

Obsega J del S Amerike, med 25 in 49 vzporednikom S geografske širine, z 9,5mio. km2, so ena največjih držav na svetu. Na V se vleče Apalaško višavje.