**NASELJA**

**NASELJA IN NJIHOVA DELJITEV:**

**Naselja** so različno velike skupine človekovih bivališč. Delimo jih na:

|  |  |
| --- | --- |
| PODEŽELSKA NASELJA | URBANA NASELJA / MESTA |

**RAZLIKE MED MESTNIMI IN PODEŽELSKIMI NASELJI:**

Razlike med mesti in naselji se ločijo glede na:

* **gospodarsko usmerjenost**, saj se navadno na podeželju prebivalci ukvarjajo predvsem z primarnimi dejavnostmi (predvsem kmetijstvo), mesta pa za sekundarnimi in terciarnimi dejavnostmi
* **številu prebivalcev** – v mestu od 2000 do 5000 ljudi
* **videz naselij** – na podeželju so kmečki domovi, kmetije razpršene
* **sklenjenost** oz. **strnjenost naselij** – v mestih so visoko pozidane zgradbe, široke ulice, …
* **funkcija naselij** – na podeželju sta le dve funkciji – bivalna in delavna, v mestu pa jih je precej več

**PODEŽELJSKIH NASELIJ NESMEMO ENAČITI S KMEČKIMI:**

**Kmečka** ali **agrarna naselja** ali **vasi** so tista naselja v katerih se večina prebivalstva ukvarja s kmetijstvom.

Na podeželju pa so bila vedno tudi naselja, ki so se ukvarjala poleg kmetijstva še z drugimi panogami (npr.: rudarstvo).

**TIPI PODEŽELJSKIH NASELIJ:**

1. **samotna kmetija** ali **samnja** – najmanjša oblika, značilne za območja z razgibanim reliefom (hribovit svet)
2. **zaselek** – manjše naselje (3 do 15 domov), predalpsko hribovje, menjavajo se z samotnimi kmetijami
3. **razložena naselja/vasi** – domovi oddaljeni drug od drugega 50 m, značilna za vse vrste reliefa
4. **sklenjena (podeželska) naselja** – hiše so strnjene okoli jedra (navadno cerkve, …), najpogostejša oblika sklenjenih naselij so **gručasta naselja** (hiše postavljene brez reda)
5. **dolga obcestna naselja/vasi** – hiše razporejene na obeh straneh ceste, za hišo so navadno njive

**URBANIZACIJA VAŠKIH NASELIJ:**

**Urbanizacija naselja** je prodora mestnega načina življenja v naselja. K temu je prispevala **dnevna migracija** (službovanje v drugem kraju).

**Suburbanizacija** je pojav, ko se ljudje selijo iz mesta na podeželje iz osebnih razlogov (izognitev pred mestnim hrupom in onesnaženjem) .

**Urbanizirana (podeželska) naselja** so nekdanja urbanizirana naselja z suburbanizacijo popolnoma drugačnega videza in funkcije, saj imajo hiše mestni videz, ljudje pa se ne ukvarjajo več s kmetijstvom. Nekatera naselja tako dobijo le še bivalno funkcijo, imenujemo jih **spalna naselja**.

**RAZVOJ MESTNIH NASELIJ:**

* prva mesta že v prazgodovini (Mezopotamija, Egipt)
* antična mesta
* začetek 19. stol se mesta širijo vzporedno z industrializacijo
* v zadnjih desetih letih najhitrejša rast mest v manj razvitih državah (posledica visokega naravnega prirsta)

**Somestja** imenujemo dve ali več mest, ki se tako zelo širijo, da se med sabo že stikajo.

**Megalopolis** pa imenujemo skupek več velikih mest (velemest).

**DELITEV MESTNIH FUNKCIJ:**

 **mestotvorne funkcije mestoslužne funkcije**

 sodeluje pri povezavi namenjene le tamkajšnjim

 mesta z okolico prebivalcem

 (industrija, trgovina, …) (komunalna služba, mestni promet)

 in obratno

 (živila, surovine, delavna sila)

 **mesta s posebnimi**

 **funkcijami**

(univerzitetna, zdravniška mesta, …

 Oxford)

**NOTRANJA ORGANIZIRANOST MEST:**

Velika razvita mesta imajo poslovno središče, v katerega hodijo ljudje samo delat, živijo pa drugod, saj so **cene zemljišč**, kot glavni dejavnik, ki uravnava mestno središče, precej visoke. 🠢 različne cene vplivajo na to, da se v določenih delih mesta naseljujejo iste socialne skupine.

Ponekod pa so se celo razvile posebne nacionalne in rasne četrti (kitajska četrt v Ameriki).

V razvitih državah živi nižji sloj v starih notranjih delih mesta, premožnejši pa na obrobju, v manj razvitih pa se lahko bogatejši naseljujejo le v posebnih četrtih.

V mestih pa se odvija tudi:

* turizem – stara mestna jedra
* nakupovalna središča

**Marginalna naselja** so naselja na obrobju mest, zgrajena iz manjših barak, to se četrti najrevnejših (v J Ameriki imenovane favele, in slumi v S Ameriki).