**Úvod do štúdia geografie**

- patrí k najstarším vedným disciplínam, vznikla z praktických potrieb človeka poznať prírodnú krajinu

- pôvod slova: **geos** = Zem, **gráphi** = píšem, opisujem - opis Zeme, zemepis

- prvé geografické poznatky – starovek (Mezopotámia, Egypt, Grécko), súhrn vtedajších poznatkov o Zemi

podal grécky učenec **Eratosthénes** (2.-3. st. BC) v diele **Geografika**

- od konca 15. st. rozvoj geografie súvisel s veľkými objavmi – objavenie Ameriky,

oboplávanie Afriky, Zeme, s rozvojom iných vied – astronómie, biológie

- **geografia**: študuje zákonitosti rozmiestnenia procesov a javov prírodnej a spoločenskej povahy a ich

vzájomné vzťahy

- **krajinná sféra**: priestor v ktorom geografia skúma procesy, javy a ich vzájomné vzťahy,

krajinná sféra je **tvorená fyzickogeografickou a humánnogeografickou sférou,**

je **objektom** skúmania geografie, hranica krajinnej sféra: horná: 8-15 km, dolná: 5 km

- **krajina**: výrez z krajinnej sféry, v ktorej sú zastúpené jej jednotlivé zložky

krajina môže byť ohraničená hranicami: **prírodnými** – horská, lesná, stepná,

**utvorenými človekom** – priemyselná, mestská

- **prírodné geosféry** (koncentricky usporiadané vrstvy Zeme): litosféra, atmosféra, hydrosféra, biosféra,

pedosféra – sú navzájom prepojené vzťahmi, vytvárajú **fyzickogeografickú sféru**,

zaoberá sa ňou – fyzická geografia (zakladateľ Alexander von Humbolt)

- **humánnogeografická** (socioekonomická) sféra – tvorí ju obyvateľstvo Zeme a produkty jeho činnosti

(sídla, priemyselné závody, poľnohospodárstvo, služby), touto sférou sa zaoberá humánna geografia

**- význam geografie**: 1. poznávací – skúmanie, poznávanie krajiny, jej vzniku, vývoja,

poznanie vzťahov medzi prírodným prostredím a ľudskou spoločnosťou

2. vzdelávací – založený poznávaní vzťahov a súvislostí v krajine

3. praktický – účasť na riešení problémov

- **rozdelenie geografie**: fyzická, humánna, regionálna