**JIŽNÍ AMERIKA**

- 18 mil km2; z větší části na jižní polokouli - protíná ji rovník, obratník Kozoroha

* sever – mys Gallinas
* východ – mys Branco
* jih – mys Froward (mys Hoorn – na ostrově)
* západ – mys Aguja

- malá horizontální členitost pobřeží:

○ Karibské moře – záliv Maracaibo, Venezuelský záliv, Nizozemské Antily, ostrov Aruba, ostrovy

 Trinidad a Tobago

○ Atlantský oceán – ústí Amazonky, záliv La Plata, záliv sv. Matouše, poloostrov Valdés, záliv sv. Jiří,

 souostroví Falklandy (=Malvíny)

○ Magalhaesův průliv, Ohňová země, Drakeův průliv

○ Tichý oceán – ostrovy Juana Fernandeze, ostrovy Neštěstí, Galapágy

- vertikální členitost: Andy (vyvrásněny ve třetihorách, místo styku Jihoamerické litosferické desky a

 desky Nazca → oblast tektonické aktivity – nejznámější sopky Chimborazo (vyhaslá), Cotopaxi,

 Sangay – všechny v Ekvádoru; známá hora Huascarán v Peru (tragédie českých horolezců v roce

 1970 – při zemětřesení zde zahynula celá expedice); Altiplano – široká náhorní plošina ve střední

 části And); Orinocká nížina; Guyanská vysočina; Amazonská nížina; Brazilská vysočina; Laplatská

 nížina; Patagonská tabule

- geologie: až do druhohor byla Jižní Amerika součástí prakontinentu Gondwana, 3-hory – spojení se

 Severní Amerikou; nejstarší částí je Guyanská vysočina, předprvohorního stáří je i Brazilská vysočina

 a Patagonská tabule

- podnebí: rovníkový až mírný pás

 ● ekvatoriální pás = tropický deštný prales – největší na Zemi, klima teplé a vlhké po celý rok,

 obrovská rozmanitost rostlin a živočichů, kácení**!**

 ● subekvatoriální pás = střídavě vlhké tropy – (období dešťů a sucha), monzunové lesy, savany

 (llanos – vlhké savany na severu kontinentu, campos – savany a řídké lesy v Brazílii), vlhčí východní

 svahy

 ● tropický pás (=okolo obratníku): východ-vlhčí, západ-sucho (poušť Atacama – nejsušší místo J. Am.)

 ● subtropický pás – Laplatská nížina (pampy) – vlhčí vlivem pasátů, tichooceánské pobřeží – suché

 léto, vlhká zima

 ● mírný pás (Patagonie) – západní pobřeží vlhčí než východní vlivem oceánských proudů

- vodstvo: - většina území je odvodňována do Atlantského oceánu; Altiplano = bezodtoková oblast

- Amazonka – největší průtok (120 000 m3/s); 1/6 sladké vody tekoucí do oceánu, největší povodí na

 světě, nejdelší tok – 7025 km od ústí k nejvzdálenějšímu pramenu (Amazonka – Ucayali – Apurimac),

 splavnost v délce 4500 km, šířka až 80 km, v době spojení s Afrikou měla společné údolí s řekou Niger

- Paraná, Uruguay – společné ústí La Plata, vodopády Iguacú, přehrada Itaipú

- Guyanská vysočina - vodopád Salto Angel (Angelův vdp.) – nejvyšší na světě
- jezera – Titicaca – tektonický původ, sladkovodní, nadm. výška 3810 m n. m.
- ledovcová jezera – jižní Andy

- obyvatelstvo: - cca 420 mil. obyvatel
- historie osídlení: původní obyvatelé (Indiáni); říše Inků – 15. a 16. století; území dnešních států

 Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile; hlavní město Cuzco, nejznámější památka Machu Picchu

- příchod Evropanů – počátek 16. století
- 1531-36 ovládnutí říše Inků Španěly (Francisco Pizzaro), poslední Inka „Atahualpa“
- západ kontinentu – španělská kolonizace, Brazílie – Portugalci, sever – Britové, Nizozemci, Francouzi

 → změna etnické struktury, nové náboženství, jazyk
- počátek 19. století – nezávislost portugalské a španělských kolonií (Simon Bolívar – vůdce národů

 Latinské Ameriky)
- Francouzská Guyana - dodnes zůstává závislým územím Francie (je tedy součástí EU!)

- převaha katolického křesťanství, přírodní kulty

- největší koncentrace obyvatel – na jihovýchodě podél pobřeží, na severu, na západě v horských

 oblastech (chladnější klima);

- etnická struktura - původní obyvatelstvo (andská oblast, Amazonie)

 - potomci evropských kolonistů, mestici, černošské obyvatelstvo (Brazílie, sever

 kontinentu)

 - Asiaté (Guyana, Surinam)

- vysoká míra urbanizace – 70-80 % (nejsou tu přírodní ani historické podmínky pro tradiční

 venkovské osídlení)
- největší města: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Bogota, Caracas, Santiago

- zemědělství: ■ Amazonie – tropická dřeva, kávovník, kakaovník, banány, cukrová třtina, ananasy,

 rybolov

 ■ La Plata – obilí, kukuřice, slunečnice, bavlník, tabák,..., skot, ovce, koně, lamy

 (v Andách)

- těžba: ropa, zemní plyn (sever, SZ), železo (Andy, Brazílie), barevné a vzácné kovy (Andy, JV Brazílie)

**REGIONY JIŽNÍ AMERIKY:**
1) Karibská oblast – Venezuela, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana

střídavě vlhké tropy, řídké osídlení (kromě pobřeží), jazyková různorodost, značné nerostné bohatství

2) Andská oblast – Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile

horská, poměrně hustě zalidněná oblast, ekonomicky významná komunita původních obyvatel a mesticů

3) Laplatské státy – Argentina, Paraguay, Uruguay

území všech zemí v Laplatské nížině, důležitá zemědělská oblast – chov skotu, produkce obilí
bývalé španělské kolonie, malý (nebo téměř žádný) podíl původního obyvatelstva, převaha obyvatelstva evropského původu (španělského, italského, německého,…)
ekonomické sdružení MERCOSUR – laplatské státy + Brazílie;

4) Brazílie

**BRAZÍLIE**

- 8,5 mil. km2 (5. na světě), 212 mil. obyvatel (5. na světě)
- nesousedí pouze s Ekvádorem a Chile

- 2/3 území tvoří lesy – kácení!
- bývalá portugalská kolonie, dovoz otroků z Afriky
- r. 1822 nezávislost – císařství, r. 1891 – republika; 50. léta 20. století - prezident Juscelino

 Kubitschek (české kořeny) – vybudování nového hlavního města Brasílie
- federativní republika – 26 států („estados“) + federální distrikt hlavního města
- 1/2 obyvatelstva evropského původu, dále míšenci (mulati, mestici), černoši, Indiáni
- soustředění obyvatelstva převážně na jihovýchodě, postupná kolonizace Amazonie

- 80 % urbanizace – nejv. města: Sao Paulo (20 mil.), Rio de Janeiro (18), Belo Horizonte, Porto Alegre,

 Recife, Brasília

- jazyk – portugalština

- katolický směr křesťanství
- zemědělství – nejdůležitější oblast jihovýchod a pobřeží
- cukrová třtina, kávovník, sója, kukuřice, rýže, kaučukovník, citrusy, hlíznaté plodiny
- jih – chov skotu, vepřů
- těžba železné rudy (1. na světě), bauxitu, manganu, zlata, diamantů, uhlí
- nejdůležitější průmyslová oblast – jihovýchod země
- petrochemie, hutnictví, produkce hnojiv, automobilů, zpracování kaučuku, bavlny, dřeva,

 elektrotechnika

- snaha o rychlý průmyslový rozvoj – obrovské zadlužení

- 90 % elektřiny z hydroelektráren (Paraná, Sao Francisco,…)
- doprava – kvalitní síť na jihu; dálnice Transamazonica
- velký význam říční dopravy – Amazonka a její přítoky
- cestovní ruch – zatím malé vytížení, pověst málo bezpečné země (kriminalita)
- karneval, samba, kopaná, pláž Copacabana (u Rio de Janeira)

**ARGENTINA**

- 2,8 mil. km2 (8. na světě), 45 mil. obyvatel
- povrch: • Andy – činné sopky, Aconcagua (nejvyšší hora Jižní Ameriky); na jihu ledovce, jezera;

 • Laplatská nížina – pampy, Patagonie – suchá, chladná oblast, polopouště
- bývalé španělské místokrálovství Rio de la Plata
- r. 1810 – nezávislost, potom střídání demokratických vlád a diktatur

- r. 1982 – pokus o obsazení (a následná porážka) souostroví Falklandy; Argentinci je nazývají Malvíny
- obyvatelstvo převážně evropského původu, španělština; 1/3 obyvatel žije v aglomeraci Buenos Aires

- federativní stát: 23 provincií + federální distrikt hlavního města
- zemědělství – především na jihu Laplatské nížiny, velká nadprodukce a export obilí (pšenice,

 kukuřice), sója, cukrová třtina, bavlník, tabák, citrusy, vinná réva,..., chov skotu, koní, ovcí
- naleziště barevných kovů (měď) a ropy (na jihu)
- průmysl – zpracování zemědělské produkce (maso, kůže, bavlna), petrochemie, produkce

 zemědělských strojů, automobilů
- poměrně kvalitní dopravní síť
- 90-léta 20. stol. - obrovská hospodářská krize, vysoké zadlužení – vyhlášení státního bankrotu →

 pokles životní úrovně, velká nezaměstnanost; přesto poměrně vysoká životní úroveň
- centra – Buenos Aires (hl. m.), Rosario, Cordoba, Mendoza

**PERU**

- 1 285 000 km2, 33 mil. obyvatel

- suchá pobřežní nížina (vliv Peruánského proudu)
- Huascarán (2. nejvyšší vrchol And), jih – náhorní plošina Altiplano

- jezero Titicaca, pramenná oblast Amazonky (řeky Ucayali, Maraňon, Napo)
- v 15. a 16. století centrum říše Inků (centrem město Cuzco); planina Nazca – obrovské kresby patrné

 pouze při pohledu z výšky (tzv. geoglyfy)
- 1824 – nezávislost na Španělsku
- 80. a 90. léta 20. století – politická nestabilita – levicové hnutí Světlá stezka
- Kečuové – nejpočetnější Indiánský kmen (tvoří asi ½ obyvatel), mestici, Ajmarové, Uruové, …
- zemědělství - nížiny: cukrová třtina, banány, rýže;

 - horské oblasti: pšenice, kukuřice, brambory, koka, ... , chov ovcí a lam
 - rybolov (světový význam) – příznivý účinek Peruánského proudu
- těžba ropy, mědi, zinku, zlata → hlavní průmyslová odvětví: petrochemie, metalurgie
- Lima (hlavní město), další velká města: Arequipa, Callao
- 2. nejvyšší železnice na světě (Ø nadmořská výška 4850 m n. m.)