**POKRAJINE = REGIJE**

**UVOD:**

* **Območje**
* Ozemlje z določenimi značilnostmi (ind. območje)
* Želimo določiti obseg nekega pojava (vinogradništvo)
* Opredelitev položaja in obsega nekega ozemlja – ne postavimo določenih mej (območje Krasa)
* **Pokrajina**
* Gre za zunanji videz; podobo zemeljskega površja
* REGIJA = oklenjen del zemeljskega površja, ki ima skupne naravne in ali družbene značilnosti
* **Regionalizacija** = postopek členitve (delitve) ozemlja na regije ali pokrajine
* Družbenogeografska (temelji na družbenih elementih 🡪 12 pokrajin: Pomurje, Podravje, JV Koroška, Savinjsko, Zasavje, Spodnje Posavje, Dolenjsko, Osrednja Slo., Notranjsko, Primorje, Goriško, Gorenjsko)
* Naravnogeografska (površje, podnebje, rastlinstvo)
* 5 makroregij: Alpske, Predalpske, Obsredozemske, Dinarskokraške in Obpanonske pokrajine

**ALPSKE POKRAJINE:**

* **Na splošno**
* **Pojem in obseg**
* Vsaj malo nad gozdno mejo🡪prisotno mora biti visokogorje (= gorovje)!
* Tudi nekatere alpske kraške planote (Jelovica) – čeprav ne segajo nad gozdno mejo + vmesne doline in kotline
* 2 osnovna tipa površja: \* visokogorje in alpske kraške planote

\* alpske doline in kotline

* Ledeniški relief
* Le 3 alpske pokrajine:
* Julijske Alpe: na Z segajo še v Italijo, na J so omejene s Soško dolino med Kobaridom, Tolminom in Baško grapo + kraške planote (Jelovica, Pokljuka in Mežakla)
* Kamniško–Savinjske Alpe: več gorskih skupin med Lj. Kotlino in Karavankami; vrezane doline nekaterih alpskih rek – Kokra, Savinja
* Karavanke: na obeh straneh državne meje
* **Alpska slemenitev in ledeniški relief**
* Slemenitev poteka od J proti S v t.i. alpski smeri, to je od Z proti V
* Skladna (južna) pobočja: položnejša
* Neskladna (severna) pobočja: strma 🡪 več 100 m visoke stene (Severna triglavska stena = več kot 1000 m); preperevanje je hitrejše, zato se kruši; pritiski iz juga
* Ledeniško preoblikovanje površja v pleistocenu ((med)ledene dobe) 🡪 ledeniki so segali še daleč po dolinah: \*Soški ledenik – do mosta na Soči

\*Bohinjski ledenik – do Radovljice

Ledeniki so prinesli drobir, s katerim so priostrili vrhove, izoblikovali ledeniške krnice, poglobili in obrusili doline (koritasta oblika; v črki U) – Logarska dolina.

Delovali so z erozijo in akumulacijo 🡪 do kamor so segali, so za njimi ostajali nasipi kamninskega gradiva = morene. Ledeniške morene prepoznamo po tem, da gradivo še ni zaobljeno, videti so kot večji/manjši nasipi – porasli z gozdom

Čelne morene: nastale na koncu ledenika

Grbinasti travniki, to so nekdanje talne more iz karbonatnega drobirja, ki so se zarasle in tako dobile obliko značilnih valovitih pašnikov.

Ledeniške balvane: to so večje skale, ki so jih ledeniki nosili tudi km daleč in potem odložili.

* **Visokogorski kras**
* Visokogorja: iz mezozojskih apnencev in dolomitov (Stol)
* Nižji / položnejši deli: paleozojske neprepustne ali celo magmatske in metamorfne kamnine
* Doline in kotline: nanosi karbonatnega proda in peska
* Površje je večinoma iz karbonatnih kamnin, je močno zakraselo
* Kemično raztapljanje apnenca je razvidno na golih visokogorskih kraških podih, kjer ni veliko prsti in rastlinstva; Najizrazitejše je tam, kjer je apnenec najčistejši 🡪 visokogorske kraške oblike: škraplje in žlebiči.
* Kotliči: so manjše skalne globeli s strmimi pobočji, na dnu katerih se zadržuje sneg
* Konte: kraške globeli skledaste oblike, široke do nekaj 100m
* Veliko je kraških jam (nedostopne za javnost), kraška brezna (najgloblja na svetu)
* **Podnebje & rastlinstvo**
* Gorsko podnebje (izjema: Zgornje Soška dolina do Bovca = submediteransko pod. in Bohinjska dolina = zmerno celinsko pod.)
* Najnižje zimske temp. so v kotanjah na kraških planotah, v katerih se uleže mrzel zrak (npr. mrazišča na Komni, Pokljuka)
* Vrhovi poleti prejmejo manj sončnega sevanja kot doline (zakrijejo oblaki)
* Padavine se zmanjšujejo od Z proti V in tudi od J proti S
* Največ padavin, ki prihajajo iz JZ prejmejo privetrni južni vrhovi Julijskih Alp (=prva gorska pregrada)
* Najmanj padavin: zavetrne alpske doline na S (Kredarica, Rateče)
* Največji delež ozemlja je poraščen z gozdom; delež iglavcev se z nadmorsko višino veča
* Posočje: vpliv morja 🡪 skoraj ni iglavcev
* Posavje: prevladujejo iglavci
* Zgornja gozdna meja: odvisna od ekspozicije, namočenosti, vetrovnosti in masivnosti gorovja. Na prisojnih območjih je precej višja (1600-1900m), na osojnih pa komaj preseže 1000m.
* **Poselitev in vloga prometnic**
* Najredkeje poseljen del Slo.
* Precejšna dvojnosti: Na eni strani je nekaj zgostitvenih središč (Jesenice, Tržič) 🡪 omejenost na dna alpskih dolin in kotlin (gručasta naselja) ter na ravnih prisojnih pobočjih (neprepustne kamnine – samotne kmetije ali redki zaselki) ; Na drugi strani pa neposeljeni del visokogorja in gozdnatih planot.
* Gručasta naselja: razvila v srednjem veku na osnovi kmetijstva ali rudarstva; tudi prometne funkcije
* Samotne kmetije: nastale v času srednjeveške višinske (13.,15.s.) in rovtarske kolonizacije (od 16.s.); uredili pašnike
* Danes: poselitev ob glavnih prometnicah
* Alpski grebeni (nekoč = ločnica) so danes z izboljšanimi prometnimi povezavami postali vez med prebivalci sosednjih dolin / držav.
* Brez železnic (izjema: Jesenice)
* Promet je tako vezan le na cestno omrežje
* Majhen del Alpskih pokrajin okoli Jesenic je z izgradnjo predora Karavanke in AC do Lj. Postal eden od prometno najbolj povezanih delov naše države
* Velik del Alpskih pokrajin pa ostaja prometno še naprej slabo povezan z osrednjo Slo.
* Prelazi: Korensko sedlo, vršič in Jezerski vrh ; Predel (čez Italijo)
* **Tradicionalno gospodarstvo**
* Fužinarstvo (železova ruda) – 16.stol.; konec = 19.stol.
* Gozdarstvo – še danes pomembno, saj omogoča preživetje ; denacionalizacija 🡪 spremembe v lastništvu po osamosvojitvi
* Kmetijstvo – 2 značilnosti: 🡪 enostranska usmeritev v živinorejo (mesna in mlečna govedoreja, ponekod tudi ovčereja) ; ni možnosti za poljedelstvo // 🡪 planinsko pašništvo (planšarstvo); po 2.sv.v. doživelo nazadovanje (pašniki prišli v državno last)… Glavni vzroki krčenja živine = industrializacija, povzročila je odhajanje mlajšega prebivalstva v tovarne. Po osamosvojitvi je prišlo do sprememb, speljali so št. ceste do nižje ležečih dolin. Industrijske dejavnosti so marsikje zašle v krizo, ljudje so začeli iskati druge možnosti zaslužka.
* **Turizem**
* Različne oblike
* Veliko aktivnosti: sprehodi, planinstvo, turno smučanje, alpinizem, rafting, alpsko smučanje, gorsko kolesarjenje, ribolov..
* **Julijske Alpe**
* **Obseg in delitev**
* Vzhodne in Zahodne
* Meja: Trbiž – Predel – dolina Soče
* Triglav, Škrlatica, Jelovec, Mangart, Visoki Kanin, Krn
* 2 kotlini: Bovška in Bohinjska
* 3 gozdnate planote: Pokljuka, Mežakla in Jelovica
* 3 večje doline: Zgornjesavska dolina (Dolina Save Dolinke), Dolina Save Bohinjke, Soška dolina 🡪 ledeniško preoblikovane
* TPN
* **Visokogorje in planote**
* Mezozojski apnenec in (deloma) dolomit
* Kraški podi: Kaninski in Rombonski pod – brezna; Triglavski in Kriški pod
* Triglavski ledenik – danes ga skoraj ni več
* Nižja planota Komno (tudi kraški površje) – od golih kraških podov se razlikuje po tem, da je poraslo z ruševjem
* Visokogorska jezera (Kriško, Krnsko, Dolina 7 jezer)
* Šotna barja na Pokljuki
* **Zgornjesavska dolina (Dolina)**
* Široka ledeniška dolina Save Dolinke (izvir Zelenci)
* Stranske doline 🡪 (skoraj) neposeljene: Planica, Vrata, Kot, Krma
* Jesenice: 🡪 ind. mesto (železarska tradicija), danes valjarna Acroni 🡪 prometno križišče 🡪 gl. zaposlitveno središče
* Mojstrana – spremenili v nekakšno širše suburbano območje
* Turizem v zgornjem delu Doline (Kranjska Gora, Rateče)
* **Bohinj**
* To je ime kotline!
* Z del: Bohinjsko jezero (ledeniško-tektonskega nastanka) – naravno
* V del: Severna in Južna Bohinjska dolina
* Železarstvo in fužinarstvo (najstarejša dejavnost) – do konca 19. stol. 🡪 preusmeritev v kmetijstvo in gozdarstvo (planšarstvo v 20. stol.)
* Turizem
* **Zgornje Posočje**
* Dolina Soče nad Kobaridom
* Kobarid – Žaga, spremeni smer in se razširi v Bovško kotlino (Bovec), konča pa se s Trento
* Stranske doline: Lepena, Koritnica, Podmangart
* Povezava z Zgornjesavsko dolino – Vršič (samo poletni čas)
* Vplivi morja 🡪 ni iglavcev, vrhovi so poraščeni z travniki, podnebje, hiše iz kamna (primorske hiše), gručasta naselja, ovčereja
* Poznejši turizem 🡪 več razlogov: lega, prometna odrezanost, slabša gosp. razvitost, naravne katastrofe (plazovi..)
* Smučanje, (vodni)adrenalinski športi..
* **Triglavski narodni park (TPN)**
* …
* ..
* **Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke**
* **Kamniško-Savinjske Alpe**
* Dvojno poimenovanje je umetno
* Od Dobrče (Z) do Raduhe in Smrekovca (V)
* Na severu''zrasle'' s Karavankami
* Ledenik pod skuto: najvzhodnejši; zmanjšuje se površina in prostornina; se ne topi tako hitro kakor Triglavski ledenik 🡪 gl. vzrok ni nadmorska višina, ampak pred soncem zavarovana lega v globoki krnici. Krnica je odprta le proti SV in je večji del leta v senci
* ''Julijci v malem'' 🡪 *Podobnost po*: nastanku, kamninski sestavi (izjema Smrekovec), izgledu (kraški in ledeniški relief), Ledenik pod Skuto, turizem (Krvavec, Velika Planina), redka poselitev, samotne kmetije, živinoreja in gozdarstvo 🡪 Razlike: manj obsežne in nižje (ok. 300m), ni kotlin, manjša količina padavin, manj snega, manj ledeniško preoblikovana, slabše prometne povezave, brez večjih naselij (največji: Jezersko, Solčeva), vsa večja središča na obrobju
* Grintovci
* Turistične aktivnosti
* Jezersko: najprej kot zdraviliški kraj, preusmerilo se v druge oblike turizma
* Kmečki turizem na Solčavskem
* **Karavanke**
* Od Peči (Z) do Uršlje gore (V)
* Zahodne in Vzhodne ..meja = Jezerski vrh
* En gorski greben do Golice, nato razcep v dve verigi: \*južna (po državni meji, Stol) \*severna (po avstrijski strani; slo. del: Peca in Uršlja gora v zgornji Mežiški dolini)
* 4 kamninski pasovi:
* Severni apneniški pas
* Severni silikatni pas (magmatske in metamorfne kamnine = Periadriatski šiv)
* Srednjekaravanški apneniški pas
* Južni silikatni pas (paleozojski sedimenti)
* Samotne kmetije (velike)
* Redki večji kraji so neagrarnega nastanka (nastali na osnovi fužinarstva in rudarstva : Planina po Golico, Podljubelj, Črna na Koroškem, Mežica)
* Pomen prevalov: Korensko Sedlo, Ljubelj, Jezerski vrh
* Turizem: vzpon po letu 1990
* Smučanje NI najpomembnejše – prisojna stran

**PREDALPSKE POKRAJINE:**

* **Na splošno**
* **O Zahodnem predalpskem hribovju na splošno: U/42**
* Najredkeje poseljen del Predalpskih pokrajin
* Obsega več hribovij v porečjih: 🡪 Soče (Z) s pritokoma Idrijce in Bače (med vojnama je bilo del Italije; danes velja za robni del Slo.; glavna cestna povezava = Keltika – od Logatca skozi Idrijo in Tolmin proti Bovcu) 🡪 Save (V), sestavljajo ga porečja Selške in Poljanske Sore ter Gradaščice
* **Beneškoslovensko hribovje s srednjo Soško dolino: U/42**
* Najvišji del: apneniška gora Matajur, proti V se nadaljuje v mejno pogorje Kolovrata
* Srednja Soška dolina (med Kobaridom in Mostom na Soči) je prometna, gospodarska in populacijska os
* Pretežno dolinski značaj ima tudi Breginjski kot; naselja ležijo na pobočjih visoko nad strugo Nadiže; Vasi so bile leta 1976 zaradi potresa skoraj v celoti porušene
* Najpomembnejši središči:
* Kobarid
* Tolmin: za ozemlje okoli tega se uporablja ime Tolminsko, ki poleg Soške doline vključuje tudi Baško grapo in spodnji del Idrijce ; Je nekakšno stičišče predalpskega, alpskega in dinarskega sveta z večinoma submediteranskim podnebnimi značilnostmi.
* **Idrijsko in Cerkljansko hribovje: U/43**
* Nejasna meja 🡪 Idrijsko-Cerkljansko hribovje
* Najvišji vrh: Porezen
* Razlika je v slemenitvi in prisotnosti planot: Idrijsko ima dinarsko smer(Idrijski prelom 🡪 živosrebrova ruda) in več planot (Vojskarska, Šebreljska in Šentviška), na teh planotah je nekaj naselij, sicer pa je poselitev zgoščena na dnu dolin (ozke in globoke; veliko strmin)
* Obe hribovji prejmeta veliko padavin 🡪 gozdnatost; prevladujejo listavci (vpliv morja), pozno jeseni ali pozno pozimi jih pogosto prizadene žled
* Neprimerno za poljedelstvo
* Ugodno za živinorejo
* Idrija: rudnik živega srebra, ko se je ta zaprl so se hitro preusmerili v druge dejavnosti
* Cerkno: tovarna elektrotermičnih aparatov Eta, cerkljanski laufarji (pustna skupina)
* **Škofjeloško in Polhograjsko hribovje: U/45**
* Škofjeloško hribovje: vanj sta se vrezali Selška in Poljanska Sora 🡪 Selška in Poljanska dolina, ki sta glavni razvojni in prometni osi; V obeh dolinah se širši deli (iz paleozojskih glinavcev in peščenjakov) menjavajo z ožjimi deli (mezozojski dolomit), najvišji vrhovi so iz apnenca. Posebnost je SV del, ki je iz magmatskih kamnin
* Reke: hudourniški značaj (ogrožena je Selška dolina)
* Selška kolina ima nekako bolj ''alpski'' značaj kot Poljanska, ima večje srtmine in redkejša poselitev
* V obeh dolinah je nekaj večjih naselij, hribovje pa ima značilne zaselke in samotne kmetije
* Škofjeloško hribovje: 🡪 razvita industrija v Železnikih in Žireh (ni depopulacije) 🡪 kmečki turizem, smučarski središči (Stari vrh in Soriška planina); rudnik urana na Žirovskem vrhu (1981-90)
* Železniki: fužinarstvo v 20. stol. (plavž); danes = elektroindustrija, kovinskopredelovalna in lesna industrija
* Žiri (v Žirovski kotlini): tovarna Alpina – tekaški čevlji (30% delež na svetu)
* Škofja Loka: srednjeveško jedro z gradom nastalo nas sotočjem obeh Sor na stiku z Ljubljansko kotlino; industrijska cona se pozneje razvila ob bližnji železniški postaji na robu kotline; danes = raznolika industrija
* Polhograjsko hribovje: komaj preseže 1000m; imenujemo po središču = Polhov Gradec; Izletniško območje
* **Vzhodno predalpsko hribovje (= Posavsko hribovje): U/47**
* Največja Slo. pokrajina
* Padavinski režim: subkontinentalen – veišek je poleti
* 2/3 gozda (listnati)
* J: do Mirenske doline in Dolenjskega podolja
* Z: do Ljubljanske kotline
* S: do Tuhinjske doline in Celjske kotline
* V: meja je težko določljiva, saj se hribovje postopoma zniža v terciarno obpanonsko gričevje nad Sotlo
* Najvišji vrhovi so iz apnenca: Lisca in Bohor ter hriboviti del Kozjanskega
* Nadmorska višina je precej nižja kot v Zahodnem predalpskem hribovju
* Vsi najvišji vrhovi so nad levim bregom Save (izjema = Kum)
* Komaj presegajo 1000m (Čemšeniška planina in Mrzlica)
* Geološka zgradba: trije vbočeni deli (sinklinale) se od J proti S menjavajo z dvema izbočenima deloma (antiklinalama) 🡪 govorilo so o Posavskih gubah
* *Sinklinale* se na površju kažejo kot ugreznjena podolja
* *Antiklinale* se kažejo kot niz vrhov iz karbonatnih kamnin, ki se raztezajo v alpski smeri od Z proti V
* Južni pas karbonatnih kamnin se najvišje dvigne v Kumu, severni pa v nizu Limbarska gora – Čemšeniška planina – Mrzlica
* Moravško – Trboveljsko podolje: v terciarju je Panonsko morje odložilo premogovne plasti 🡪 **Črni revir** (Zagorje, Trbovlje in Hrastnik)
* Kasneje so ugotovili, da je ponekod površje v nasprotju z geološko zgradbo
* Ker Sava teče po neprepustnih paleozojskih kamninah, je njena dolina širša, pri Litiji se razširi v manjšo kotlin; Kjer se je njena struga vrezala v apnenec, je dolina ozka in strma (podobno velja za Savinjo)
* Skozi savsko in savinjsko dolino je najnižji prehod čez Posavsko hribovje
* AC (Sloveniko) so izbrali smer čez Črni greben in prelaz Trojane; Iliriko so zgradili po Dolenjskem podolju južno od hribovja
* Večja naselja so v podoljih in dolinah
* Manjša naselja, zaselki in samotne kmetije pa so na položnejših pobočjih, pobočnih terasah in slemenih
* Premogovništvo(18.stol.): hitreje se začelo razvijati v 2/2 19.stol. po izgradnji Južne železnice po dolini Save. \*območje zajela huda gosp. in socialna kriza zaradi zapuščanja premogovništva in krize v industriji. Gl. vzroki za zapiranje: izčrpanost premogovnih žil, SO2, negativni vplivi na okolje..
* Zagorje: prvi zaprli rudnik
* Danes le še rudnik Trbovlje – Hrastnik (v fazi zapiranja)
* Pomembnejši kraji: Zidani Most (železniško križišče), Radeče (papirna industrija), Moravče, Litija in Laško
* Laško: pivovarstvo (hmelj) in zdravilišče
* Medijske toplice in Rimske toplice
* Izletniški turizem
* **Severovzhodno predalpsko hribovje**
* **Na splošno: U/49**
* Porečje Save (južni del) in porečje Drave (severni del; = Pohorsko Podravje)
* S: do avstrijske meje
* J: do Celjske kotline
* Z: do Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank
* V: do Dravskega polja in različnih obpanonskih gričevij
* Hribovje se zopet pojavi sredi obpanonskih gričevij (še polj proti V) v nizu vrhov Boč – Donačka gora – Macelj, vse do hrvaške meje
* Kamninska sestava (4):
* *Apnenci in dolomiti:* vrhovi v t.i. podaljšku Karavank do Uršlje gore (proti V do hr. Meje); Apneniške kraške planote na stiku K-S Alp
* *Magmatske in metamorfne:* Pohorje, Strojno in Kozjak s Košenjakom v Pohorskem Podravju
* *Terciarne sedimentne k.:* odložilo jih je Panonsko morje, v različnih podoljih v alpski smeri
* *Kvartarni rečni nanosi:* na dnu dolin in kotlin
* Podnebje: zmerno celinsko in gorsko (najvišji vrhi)
* Nadpovprečna gozdnatost
* Nadpovprečno iglavcev v Pohorskem Podravju
* Distrične (kislie) prsti, zaradi pogostosti silikatnih kamnin
* Samotne kmetije na pobočjih; usmerjeni so v živinorejo in gozdarstvo, tudi v kmečki turizem
* **Zgornja Savinjska dolina: U/50**
* K tej dolini prištevamo še sosednjo dolino Drete (= Zadrečka dolina) ter okoliške planote in hribe
* Obe dolini tvorita eno najbolj sklenjenih pokrajin v Slo.
* Apneniški planoti (Menina in Golte) sta neposeljeni in imata planinske pašnike
* Dobrovlje je nižja planota, ki je na vrhu tudi poseljene
* Dejavnosti: živinoreja in gozdarstvu, tudi kmečki turizem
* Velik del prebivalstva živi od industrije
* Mozirje in Nazarje (lesna ind.) sta največja kraja v Savinjski dolini
* **Velenjska kotlina (Šaleška dolina): U/51**
* Konec terciarja se je ugreznila (južni del) ob Šoštanjskem prelomu
* Napolnili so jo nanosi proda, peska in gline (lignit! 🡪 za Termoelektrarno Šoštanj - 1/3 električne energije)
* Ob južnem robu teče reka Paka, tu je tudi Premogovnik Velenje
* Je najbolj preoblikovana pokrajina v Slo.
* Tla so se ugreznila, globeli pa je zalila voda 🡪 3 *ugrezninska jezera* (Šalško, Velenjsko, Družmirsko)
* Velenje: razvilo se v socialističnem obdobju
* Zdravilišče Topolšica
* **Vitanjske Karavanke in niz Boč – Donačka gora – Macelj: U/53**
* Podaljšek Karavank
* Kravanško geološka zgradba: kaže se v dolgih in ozkih pasovih različno starih kamnin
* Najvišji vrhovi so iz apnenca
* Vitanjsko podolje (S od hribovja) ločuje Vitanske Karavanke od Pohorja
* Reki Paka in Hudinja sta Vitanjske Karavanke razrezali na na vrsto ločenih hribov
* Vitanjske Karavanke na V potonejo pod obpanonsko gričevje, vendar se do hrvaške meje še enkrat dvignejo v obliki niza vrhov Boč, Donačka gora in Macelj
* **Pohorsko Podravje: U/53**
* **Ljubljanska in Celjska kotlina**
* **O Ljubljanski Kotlini na splošno: U/56**
* Z ugrezanjem v terciarju
* Ravno dno prekinjajo dvignjeni osamelci
* Najpozneje se je ugreznilo Lj. Barje (južni del)
* Kotlina je ugreznjena v osrednjem delu Slo., kjer se stikajo Alpske, Predalpske in Dinarskokraške pokrajine
* Vanjo se z vseh strani stekajo reke, ki tečejo po globokih dolinah (izjema: Ljubljanica)
* V pleistocenu je Bohinjski ledenik odložil morene (zgornji del kotline)
* Alpski in predalpski rečni nanosi fluvioglacialnega in rečnoledeniškega proda, le dno Lj. Barja je kraška reka Ljubljanica odložila glino in ilovico.
* Pleistocenske reke so nanose odložile na podlago terciarnih kamnin (zato so se obdržale le ponekod)
* Mlajši prod je še nesprijet, starejši pa se je že marsikje sprejel v konglomerat
* Reke so v prod in konglomerat vrezale terase
* Značilen temperaturni obrat 🡪 hladna polovica leta: pogosta megla
* Gozd: 1/3 površja
* Sava, nastala s sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke
* Levi pritoki: Tržiška Bistrica, Kokra in Kamniška Bistrica
* Desni pritoki: Sora in Ljubljanica
* Reke so precej onesnažene, ogrožena je tudi podtalnica
* Tu je največja zgostitev prebivalstva in gospodarstva v državi
* Največja mesta z industrijo in tudi večja gručasta naselja ležijo na robu kotline
* Suburbanizacija!
* Območje dnevnih migracij
* Najmočneje industrializiran in gospodarsko najbolj razvit del Slo., pomembne so tudi storitvene dejavnosti
* **Dežela in Blejski kot ter Dobrave: U/58**
* Dežela: prodna ravan (nekaj poljedelstva)
* Blejski kot: ledeniško preoblikovan z čelnimi morenami; ledeniška poglobljena kotanja Blejskega jezera
* Bled: eno najpomembnejših turističnih središč; intenzivnejši turizem v 2/2 19.stol., sprva tok zdraviliški turizem, kasneje bolj letoviški turizem
* Dobrave: začnejo se JV od Radovljice in sega skoraj do Kranja. Pokrajino sestavljajo griči iz terciarnih glin in ilovice ter terase iz konglomerata.
* Gozd: več kot ½ površja
* Nižje in mlajše terase so iz nesprijetega proda 🡪 njive
* Višje in starejše terase so iz konglomerata 🡪 kraški pojavi (na njih so kisle in slabo rodovitne rodovitne prsti, zato je najbolj gozdnat del pokrajine)
* **Kranjsko–Sorško, Kamniško-Bistriško in Lj. Polje: U/58**
* Kranjsko-Sorško polje: Sava je v konglomerat vrezala globoko korito; Nad sotočjem Save in Kokre je nastalo staro mestno jedro Kranja; Na prodnatih nanosih Save, Kokre in Sore so se razvile rodovitne prsti (veliko njivskih površin); Nekoč: pridelava krompirja, danes: mlečna živinoreja in pridelava rastlinjakov.
* Kranj: 4 največje slovensko mesto, gospodarsko, prometno, trgovsko.. središče
* Kamniškobistriško polj = nagnjen prodnat vršaj Kamniške Bistrice, daje vtis ravnine. Tu je največji delež proda in njivskih površin. Po 2.sv.v. je veliko obdelovalnih površin postalo del države 🡪 deagrarizacija in zaposlovanje ljudi v industriji.
* Kamnik, Mengeš in Domžale so v socialističnem obdobju razvile različne storitvene dejavnosti
* Domžale: zaradi lege so se zelo hitro razširile; So pomembno industrijsko središče (raznovrstna ind.); Obrtno in podjetniško središče (tehnologija); Množično priseljevanje iz Ljubljane
* Kamnik: ohranjeno srednjeveško jedro. Industrijsko središče (raznovrstna ind., pomen se je v zadnjem času zmanjšal)
* Ljubljansko polje: med osamelcema Šmarna gora in Rašica na S ter Lj. Vrati oz. Lj barjem na J
* **Ljubljana: U/59**
* Rimska Emona – v Ljubljanskih vratih
* Srednjeveška Ljubljana – pod Grajskim hribom
* Hitrejši razvoj po izgradnji Južne železnice
* Še hitrejši razvoj po 1945
* Glavno mesto republike Slovenije
* Nesimetričen zvezdast tloris
* Širitev mesta je omejena na J (Lj. Barje), izrazito pa se širi proti SZ, S in V)
* Izgradnja novih stanovanjskih sosesk
* Počasi se prazni, mladi in visoko izobraženi ljudje se odseljujejo v primestne občine
* Dnevne migracije
* Glavni problemi mesta: promet z osebnimi vozili 🡪 onesnaženost zraka
* Nižji delež industrije, vendar precej višji delež finančnih in tehničnih poslovnih storitev
* Najpomembnejša je trgovina!
* **Ljubljansko barje: U/61**
* Najmlajša tektonska udornina v Slo.
* Ljubljanica (gl. vodna žila) ima značilen kraški izvir in odlaga glino ter ilovico
* Pokrajino označujemo kot kraško površje
* Sredi ravnine segajo nad površje dolomitni osamelci
* V prazgodovini: dno mostiščarskega jezera 🡪 nastalo tako, da je Sava s svojimi nanosi preprečila Ljubljanici, da bi iz udornine odtekala njena voda; Jezero so potem postopoma zasuli rečni nanosi
* Šota – zaradi kurjave so jo skoraj izčrpali
* 18.stol.: z izsuševanjem želeli omejiti poplave in tla spremeniti v obdelovalne površine
* Pravo visoko barje se je ohranilo na nekaterih mestih
* Barjanska tla niso primerna za poljedelstvo; uspevajo le travniki in nekaj koruznih njiv
* Drugačen je le vršaj reke Iške, ki je na barje odložila prod, zato tam prevladujejo njive
* Zaradi poplav v preteklosti so se ljudje naselili na robu barja ali na dvignjenih legah (izjema: Črna vas)
* Gradnja: za trdne temelje v tla morajo najprej zabiti več metrov globoke pilote
* Krajinski park!
* **Celjska kotlina: U/62**
* Iz gričevnatega dela (S) in ravninskega dela (J), s treh strani jo obdajajo Predalpske pokrajine, proti V je odprta proti obpanonskim terciarnim gričevjem
* Panonski podnebni vplivi 🡪 vinogradništvo
* Gričevnat del: terciarne kamnine; zdravilišče Dobrna ob Šoštanjskem prelomu z mineralnimi in termalnimi vrelci
* Ravninski del: tektonska udornina, ki jo je Savinja s pritoki zapolnila predvsem s prodom in peskom (tudi ime: Spodnja Savska dolina)
* Savinjino strugo so že zgodaj regulirali in ravno dno kotline je postalo kmetijsko območje
* Hmeljarstvo (v Žalcu)!
* Celje: ogrožen zaradi poplav (Savinja, Voglajna..); pomembno gospodarsko, trgovsko, kulturno, zdravstveno in izobraževalno središče
* Celeia v antični dobi; v srednjem veku – sedež celjskih grofov
* Zrak v Celju je bil do nedavnega močno onesnažen (Cinkarna Celje)

**OBSREDOZEMSKE POKRAJINE:**

* **O obsredozemskih pokrajinah na splošno**
* **Pojma Obsredozemske pokrajine in Primorska: U/66**
* Obsredozemske:
* Ne gre za ''prave'' sredozemske pokrajine
* Gre za: prisotne so glavne sredozemske značilnosti zaradi lege, vendar v omiljeni, spremenjeni obliki
* Pri podnebju se kaže pri (pre)nizkih temperaturah in (pre)veliki količini padavin, pri rastlinstvu pa v tem, da ni več nujno zimzeleno
* Te pokrajine segajo v notranjost Slo. le do orografske pregrade dinarskih planot (Trovski gozd, Nanos), do koder so učinki submediteranskega podnebja
* Sredozemski kulturni vpliv lahko enačimo z romanskim vplivom, ki se kaže v tesno strnjenih naseljih in arhitekturi, načinu življenja..
* Sredozemski vpliv na gospodarstvo: kaže se v posebnih usmeritvah kmetijstva, v razvoju obalnih, pomorskih in drugih dejavnosti
* 3 ''primorske'' dežele: Goriška, Trst in Istra
* **Posledice spreminjanja meja: U/66**
* Narodnostna meja praktično nespremenjena od naselitve dalje
* Politične spremembe: AO (do 1.sv.v.) 🡪 Italija (med vojnama) 🡪 STO = Svobodno tržaško ozemlje (po 2.sv.v.), nato postane še del SFRJ (z Londonskim sporazumom leta 1954 postane del Jugoslavije še Koprsko gričevje)
* Končno mejo med Italijo in Jugoslavijo določi Osimski sporazum (1975)
* Posledice:
* Izselitev Italijanov iz obalnih mest (optanti)
* V Italiji ostalo ok. 100.000 Slovencev
* Trst in Gorica ''odrezana'' od zaledja – slovenski kmetje izgubijo trg (deagrarizacija!)
* Razvoj Kopra in Nove Gorice
* **Naravne geografske značilnosti: U/67**
* Submediteransko podnebje (nizke temp., več padavin – višek je pozno jeseni)
* Klimatske razlike med obalo in zaledjem
* Burja in juro (prinaša padavine)
* Poletna suša
* Jadransko povodje: Vipava, Rižana, Dragonja in Reka
* Dežni režim (izjema Vipava: dežno-snežni)
* Flišne in kraške pokrajine
* Flišne pokrajine:
* Pomešane plasti laporja, peščenjaka, glinovcev in apnencev
* Površinska rečna mreža
* Reliefna oblika: gričevje, ponekod: hribovje
* Hitro razpada in ni odporen proti eroziji 🡪 razvijejo se dokaj rodovitne prsti (sadjarstvo in vinogradništvo)
* Kulturne terase
* Kraške pokrajine:
* Iz mezozojskih apnencev
* Na površju ni tekočih voda 🡪 ni izoblikovanih dolin
* Površje voda razjeda od znotraj s korozijo (in ne odnaša z rečno erozijo) 🡪 leži dvignjeno nad okoliškim nekraškim površjem
* Površinski kraški pojavi: vrtače, udornice, suhe doline, ter manjše oblike, kot so škraplje, žlebiči ali škavnice
* Ni stalnih vodotokov 🡪 težave
* Dva osnovna tipa površja! : flišna gričevja, hribovja in doline ter kraškei ravniki, podolja in hribovja
* **Družbeno geografske značilnosti: U/69**
* Obala – litoralizacija (kopičenje preb. ob obali – sončni pas v Evropi)
* Zaledje – depopulacija (nazadovanje preb.)
* Večja središča – suburbanizacija
* Strnjena, gručasta naselja 🡪 primorski tip hiše (kamen!)
* Tradicionalne dejavnosti (ribištvo, solinarstvo) in industrija v zatonu
* ''sredozemska'' usmeritev kmetijstva (tipične kulture)
* Prilagoditev kmetijstva naravnim razmeram (kulturne terase, delavne vrtače, kamniti zidovi,..)
* Dve regionalni središči: KP, N.G. 🡪 hiter razvoj ind., storitvene dejavnosti, izobraževalna in kulturna funkcija, hitra povezava z državno prestolnico
* Razlike: usmeritev gospodarstva, v prebivalstvu…
* **Flišne in Kraške Pokrajine**
* **Goriška brda: U/70**
* Segajo v sosednjo Italijo
* Iz fliša
* J: gričevje se spušča proti morju
* S: proti vetrovom je zavarovano z apneniško Korado
* Najmanj izpostavljeni učinkom burje
* Prometno odrezani od N.G (do 1986) 🡪 ceste so vodile prek dolgega ovinka po Spodnji Soški dolini
* *Osimski sporazum:* zgradili Sabotinsko cesto 🡪 krajša pot po južnem pobočju hriba Sabotina, delno vodi prek Italijanskega ozemlja
* So ena najizrazitejših kmetijskih pokrajin v Slo. 🡪 nekoč: depopulacija 🡪 danes: širjenje vinogradništva in sadjarstvo (gojenje češenj, marelic in breskev) kot dopolnilne dejavnosti
* Odlična vina in praznik češenj
* Razložena naselja na slemenih
* **Vipavska dolina z Goriškim poljem**
* Najbolj na udaru burje; na Z so učinki blažji
* Vipavska dolina: med kraškima planotama –Trnovski gozd in Nanos- (S) ter nizko kraško planoto – Kras – (J)
* Z: razširi se v Goriško polje, ki je izrazito odprta za močne vplive z morja
* Iz fliša 3/5 površja
* To neenotno pokrajino sestavlja več enot:
* Goriško polje: je prodnat vršaj Soče 🡪 s temi nanosi je odrinila pritok Vipavo na južni del Vipavske doline
* Vipavska dolina: ravno dno je zapolnjeno s kvartarnimi nanosi
* Blaga flišna brda v več delih doline; na J se razširijo v flišno obrobje
* Njegov največji del: Vipavska brda
* Izpod Trnovskega gozda in nanosa so kraški izviri (Hublja in Vipava)
* Vodotoki v Vipavski dolini so poplavljeni 🡪 naselja ob robu doline (na S in J)
* Posegi osuševanja (80. leta) 🡪 spremenili rabo tal in celotno pokrajinsko podobo
* Blago submediteransko podnebje 🡪 kmetijstvo: sadjarstvo, vinogradništvo in pridelava vrtnin
* Dejavnosti: visokotehnološki izdelki, prometna vloga doline
* Največji in najpomembnejši kraj je N.G. (nastalo po 2.sv.v.) - tesno se povezala s sosednjo italijansko Gorico - 🡪 pomembno regionalno gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče, turistično-gostinske storitve, igralništvo in zabavišče
* Šempeter: bolnišnica in proizvodnja avtoelektričnih delov
* Ajdovščina: gospodarsko in kulturno središče; raznovrstna industrija (primorje, Fructal, Pipistrel)
* Vipava: nekakšno kmetijsko središče Vipavske doline
* **Brkini z dolino Reke: U/72**
* Brkini:
* Iz fliša
* Bolj značaj hribovja kakor gričevja (nadmorska višina – 800m)
* Najmanj ''sredozemski'' del Obsredozemskih pokrajin
* Žled!
* Prometno in gospodarsko man razvito z demografskimi problemi
* Odseljevanje in nizek naraven prirast
* Opuščene hiše 🡪 počitniška bivališča
* Strnjena naselja razvrščena po slemenih
* Nezmožnost zaposlitve
* Vinogradništvo le v toplem pasu (500-650m)
* Sadjarstvo: po 2.sv.v. močno nazadovalo; danes zopet oživelo
* Izletniški turizem, jahanje, kolesarstvo..
* Dolina Reke (Notranjska Reka):
* Kraško površje
* Pretok močno niha; reka v razširjenem delu (v Ilirskobistriški kotlini) redno poplavlja; reka je naredila največjo slepo dolino v Slo., ki po prehodu s fliša na apnenec izgine v Škocjanskih jamah
* Ilirska Bistrica: edini večji kraj
* Lesna industrija in storitvene dejavnosti
* **Koprsko Gričevje: U/74**
* Leži neposredno ob morju ter pravokotno na dinarsko smer slemenitve. 🡪 lahko govorimo o nekakšnem riaškem tipu obale pri katerem se flišni polotoki s strmimi klifi menjavajo z ugreznjenimi spodnjimi deli dolin Dragonje, Badaševice in Rižane, ki jih je zalilo morje.
* Obalo je močno preoblikoval tudi človek. Tako mesti Koper in Izola ležita na nekdanjih otokih, ki so ju z izsuševanjem plitvin in nasipanjem v 19. stol. spojili s kopnim. Močvirne ravnice ob izlivih rek so spremenili v soline, ki pa so se ohranile le ponekod.
* Na sestavo in selitev prebivalstva v tem delu so najbolj vplivale državnopolitične meje.
* Prebivalstvo Kopra, Izole in Pirana je bilo do konca 2. sv. vojne po večini Italijansko, medtem ko so bila v zaledju slovenska.
* Po vojni je najprej postalo del cone B Svobodnega tržaškega ozemlja po jugoslovansko vojaško upravo, leta 1954 pa je z Londonskim sporazumom prišlo pod Jugoslavijo.
* Od konca vojne do leta 1957 je večina Italijanov zapustila obalna mesta in se naselila v Trstu in okolici (optanti ali ezuli). V izpraznjena obalna mesta so se najprej v velikem številu naselili Slovenci iz drugih delov Primorske in notranje Slovenije, potem pa tudi drugi prebivalci Jugoslovanskih republik 🡪 izrazito multikulturno okolje z nadpovprečno velikim deležem neslovenskega prebivalstva.
* Neenakomeren razvoj prebivalstva 🡪 skoncentrirano je predvsem na sami obali ter v najbližjem zaledju zaradi hitrega gosp. razvoja in priseljevanja v zadnjih desetletjih. Prebivalstvo v bolj odmaknjenem zaledju v podeželjskih naseljih pa je upadlo.
* Gospodarstvo je močno razvito.; industrija, storitvene dejavnosti, kot sta turizem in promet
* Kmetijstvo je usmerjeno predvsem v vinogradništvo, sadjarstvo in v pridelavo zgodnjih pridelkov ter gojenje posebnih kultur (sadik, semen). Ponekod gojijo izrazito sredozemske rastline (mandljevec in figovec), zelo pomembno je oljkarstvo.
* Poleg Portoroža so glavni turistični kraji še Ankaran, Koper, Izola, Strunjan, Piran, Lucija in Seča.
* Pomembno je gojenje školjk in nekoč je bilo razširjeno tudi ribištvo ter solinarstvo, ki se je danes ohranilo le v Sečovljah in Strunjanu (krajinski park).
* **Koper** je postal novo gosp. središče v 60. letih, zaradi izgradnje pristanišča in železniške povezave z notranjostjo države. Na flišnem gričevju so zgradili nova stanovanjska naselja,izsušeno območje pa so namenili industriji in storitvam (Luka Koper).
* **Izola** je mesto z bogato ribiško tradicijo. Ukvarja se tudi z predelavo vina in olja, raznovrstno industrijo, ladjedelništvom in turizmom. Znano je tudi po svoji marini.
* **Piran** je edino staro obalno mesto, ki je nastalo na polotoku. Je kulturnozgodovinski spomenik zaradi slikovite srednjeveške podobe,. Danes se njegova funkcija kaže predvsem v gostinstvu in turizmu.
* **Portorož** je prestolnica slovenskega turizma.
* V 13. stol. je postal znan kot zdraviliški kraj. Pravi turizem se je začel razvijati šele v 19. stol., še posebej po izgradnji železnice od Dunaja do Trsta. Proti koncu stoletja so nastali prvi hoteli. Leta 1897 so kraj tudi uradno razglasili za klimatsko zdravilišče. Leta 1910 so za imenitne goste zgradili ''stari'' hotel Palace. Po 1.sv. vojni je kraj prišel pod Italijo in število gostov se je zmanjšalo. V 70. letih se je zgodil ponoven preboj turizma. Takrat so zgradili turistični kompleks Bernardin in Metropol, marine v bližnji Luciji in manjše letališče v Sečovljah. Število turistov se je začelo hitro večati. Prevladovali so predvsem tujci.
* Danes je Portorož moderno letovišče s številnimi hoteli z modernimi bazeni, restavracijami, igralnicami, kongresnimi in wellness centri.
* **Kras: U/77**
* Kras (z veliko začetnico) je nizka apneniška planota, dvignjena med Vipavsko dolino in Tržaškim zalivom
* Planota se v dinarski smeri proti JV postopoma zvišuje
* kras (z malo začetnico) je oznaka za poseben tip površja s kraškimi pojavi
* Tudi: matični Kras, Tržaški Kras in Sežanski Kras
* Veliko padavin in velika prevetrenost (zaradi celinskega vpliva visokih dinarskih planot v zaledju)
* Nekoč: manj kot 1/5 gozda 🡪 v 19.stol. so začeli načrtno pogozdovati (črni bor) 🡪 danes: zaradi opuščanja kmetijskih dejavnosti se je začelo spontano ogozdovanje
* Poselitev: redka vendar enakomerna
* Strnjena naselja sredozemskega videza (Štanjel)
* Obdelovalni vrtovi in vinogradi (ni jih veliko)
* Značilna kraška prst: jerovica 🡪poljedelstvo
* Njive: na dnu vrtač ter suhih dolin (omejenost)
* Kamnolom: apnenec
* Prometna lega: najpomembnejše AC in železniške povezave v JZ Slo.
* Obmejna lega
* Turizem: kraške jame (Škocjanske jame in Vilenica), komjeniško-turistični center Lipica
* Sežana – najpomembnejše središče; mesna industrija Kras in gradbeno podjetje Kraški zidar
* **Podgorski kras, Slavniško pogorje s Čičarijo in Podgrajsko podolje: U/80**
* ''Podaljšek'' Krasa (3pasovi južno od Brkinov)
* *Podgorski kras* (JZ) – kraški ravnik; najbolj spominja na matični Kras; le tu uspeva vinska trta (bližina morja)
* *Slavniško pogorje s Čičarijo*: osrednji in najvišji pas, nadaljuje se v hrvaško Čičarijo
* *Podgrajsko podolje* (SV): suha dolina nekdanje reke, danes pa je uravnano kraško podolje (tu poteka gl. cestna povezava Reka-Trst)
* V gosp. pogledu je ena najrevnejših pokrajin
* Pašniki (manjša nadmorska višina)
* Gozdovi (višja nadmorska višina)
* Slabe možnosti za kmetijstvo – zaradi kraškega površja in manj ugodnega podnebja
* V 20.stol. močno odseljevanje

**DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE:**

* **Na splošno**
* **Ime, lega (obseg) in delitev: U/84**
* Ime poudarja skupne značilnosti:
* So del Dinarskega gorstva 🡪 dinarska slemenitev
* Prevlada karbonatnih kamnin (največ apnenca, manj dolomita) 🡪 kras
* Naravne (rjava pokarbonitna prst, gozd, malo kamnin in tekočih voda..) in družbene (manj obdelovalnih površin, redka poselitev, gosp. Zaostajanje..) značilnosti – vezane na kras
* Lega: južna in JV Slo.
* Mejijo na: *Obsredozemske* (relief, klima), *Predalpske* (relief, slemenitev9 in *Obpanonske* (relief – višina) *pokrajine*
* Novomeška pokrajina: ne vemo ali spada pod Dinarskokraške ali obpanonske pokrajine
* Delitev:
* Dva tipa površja:
* Dinarskokraške planote in hribovja
* Dinarskokraška podolja in ravnike
* Razlikujeta se v rabi tal in drugih družbenih potezah
* Glede na nadmorsko višino:
* Visoke dinarskokraške pokrajine (Z)
* Nizke dinarskokraške pokrajine (V)
* **Karbonatne kamnine in kraški pojavi: U/85**
* Prevlada mezozojskih apnencev in dolomitov (2:1)
* Drugih kamnin je zelo malo (dna kraških polj in rečnih dolin)
* Korozija (kemično raztapljanje apnenca z vodo)
* Površinske oblike: kraška polja, uvale, suhe in slepe doline; manjše – škraplje, žlebiči in škavnice
* Podzemeljske oblike: kraške jame in brezna
* Turistično pomembne jame:
* Postojnska jama
* Križna jama (v bližini Loškega polja)
* Planinska jama
* Županova ali Taborska jama (Grosuplje)
* Kostanjeviška jama (vznožje Gorjancev)
* Željnske jame
* Fluviokras (prečni kras):
* Na dolomitu (1/3)
* Korozija, rečna erozija in denudacija (preoblikovanje površja)
* Boljši pogoji za kmetijstvo
* **Vodne značilnosti: U/86**
* Redko rečno omrežje
* Ponikalnice (izjeme: Krka, Kolpa in Iška); običajno izvirajo na robu kraškega polja
* Kraška jezera:
* Presihajoča (poplavljena polja) – Cerkniško j.
* Stalna
* Zapleteno podzemeljsko pretakanje vode
* Nejasne, težko določljive razvodnice
* Kraški izviri (močni): predstavljajo izvor pitne vode, vendar je voda že močno onesnažena
* Ekološka ranljivost (majne samočistilne sposobnosti)
* Ljubljanica – reka sedmih imen:
* iz dveh podolij – Notranjskega in Pivškega (Pivke)
* Trbuhovica – Obrh – Stržen – Rak – Pivka – Unica – Ljubljanica
* Babno polje: edino kraško območje katero nima površinskih voda
* **Podnebje, prst in rastlinstvo: U/88**
* Zahodni rob – klimatska ločnica
* Spremeni se vreme in podnebje (vidne razlike med obsredozemskimi pokrajinami in notranjostjo Slo.)
* Vlažno kontinentalno in gorsko (Snežnik, Trnovski gozd, Ribniško-Kočevsko gorovje)
* Nizke zimske temperature (inverzija!)
* Z del: veliko padavin (orografske ovire) – JZ vetrovi; količina proti V pada
* Submediteranski 🡪 (proti V) subkontinentalni padavinski režim
* Prsti:
* Rjave pokarbonatne, rendzine
* Oglejne (kraška polja) – nimajo veliko organskih snovi
* Najbolj gozdnat del Slovenije
* Delež gozda raste (ogozdovanej)
* Prevladujejo listnati (bukev) in mešani gozdovi (bukev-jelka, smreka)
* Snežnik, Trnovski gozd – nad gozdno mejo (ruševje)
* **Prebivalstvo in gospodarstvo: U/89**
* Zelo redka poselitev
* Večina planot neposeljenih
* Zgostitve (visoke dinarske pokrajine): polja, podolja, nizki ravniki
* (Stoletno) odseljevanje: ekonomski razlogi;
* Danes koncentracija ob AC 🡪 dnevne migracije (LJ)
* Posebnost: Kočevski Nemci 🡪 primer političnih razlogov (odselili v Brežice, po vojni pa so se izselili)
* Gospodarstvo:
* Dvojnost:
* Deli ob obeh krakih AC (ugodnejši gosp. Razvoj)
* ''periferija'' (pozabljeno 🡪 slabe prometne razmere)
* Prometna os Lj – Kočevje – Petrina (Brod na Kupi) močno zaostaja 🡪 izjema je v poletnem času, ko gredo na morje (tranzitni promet)
* Kmetijstvo: prevladuje živinoreja (govedo, ovce, konjereja)
* Gozdarstvo 🡪 lesno-predelovalna industrija (v krizi)
* Tradicionalne obrti: suha roba, lončarstvo
* Druge industrije malo (voda – kot tehnološka)
* Turizem: kraški (jame), izletniški, lovski; NE množični
* Naselja počitniških bivališč (Rakitna, Zaplana, Sviščaki)
* **Primerjava visokih in nizkih dinarskokraških pokrajin: U/91**
* Visoke:
* Planote in hribovja – nad 1000m n.v.
* Površinski vodotoki le na kraških poljih
* Nižje temp., več padavin
* Velika gozdnatost (zveri)
* Plitve prsti: rjave pokarbonatne
* Živinoreja, gozdarstvo
* Redka poselitev (kr. Polja, uvale, suhe in slepe doline)
* Nizke:
* Nizke planote, nizek kraški ravniki . pod 550m n.v.
* Več površinskih voda; fluviokras (več dolomita)
* Višje temp., manj padavin
* Manj gozda
* Debelejše prsti
* Poljedelstvo, vinogradništvo
* Gostejša, bolj razpršena poselitev
* **Visoke in nizke dinarskokraške pokrajine**
* **Robne visoke dinarske planote od Banjšic do Snežnika: U/92**
* Kraške planote od italijanske meje (SZ) do hrvaške meje (JV) – dinarska smer
* Dva dela (meja med njima: Postojnska vrata):
* SZ: Banjšice, Trnovski gozd, Nanos, Hrušica – planote
* JV: Javorniki, Snežnik – gozdnato hribovje
* Kambreško hribovje, Spodnja Soška dolina – preboja dolina reke Soče
* Ti dve pokrajini ne spadata med prej omenjene planote
* Tu še vedno prevladuje *fliš*
* V Spodnji Soški dolini so 4 HE: Doblar, Plave, Solkan, Anhovo
* Prevlada apnencev – kraški pojavi
* Čepovanski dol (suha dolina) – med Trnovskim gozdom in Nanosom
* Posebnost so druge (velikanske vrtače) in značilna mrazišča ter ledenice (Velika ledena jama v Paradani)
* Orografske pregrade 🡪 veliko padavin
* Redka poselitev: osrednji zaselek, veliko majhnih, oddaljenih zaselkov in samotnih kmetij
* Planote imajo izletniško in rekreacijsko funkcijo
* **Pivka: U/95**
* Prehodna pokrajina v obliki podolja (preplet rečnega in kraškega površja)
* Dva dela:
* Severni, širši del: Postojnska kotlina ali Postojnsko polje (fliš)
* Južni, ožji del: Zgornja Pivka (kraški ravniki)
* Reka Pivka, ki tudi poplavlja, ponikne v Postojnski jami
* Razvodnica med Črnim in Jadranskim morjem
* Stik dveh tipov podnebij: submediteransko in celinsko
* Obsredozemske značilnosti (ker je to območje spadalo pod Trst in Reko)
* Pomembna prometna vloga; Postojnska vrata – najnižji prehod čez alpsko-dinarsko gorsko pregrado
* Večja kraja:
* Pivka: lesna industrija
* Postojna: promet, jama, industrija, inštitut za raziskovanje krasa
* **Notranjsko podolje: U/96**
* Nižji, ugreznjen svet ob Idrijski prelomnici (dinarska smer)
* Kraška polja: Babno, Loško, Cerkniško, Planinsko in Logaško
* Planotasto kraško površje
* Križna in Planinska jama
* Ponikalnice redno poplavljajo na Planinskem in Cerkniškem polju – Notranjski regijski park
* Gozd (lesna ind.), živinoreja, ni veliko turizma
* Poselitev: dno kraških polj, ob prometnicah
* Večji kraji:
* Lož: kovinskopredelovalna ind.
* Cerknica: proizvodnja motorjev in ventilatorjev
* Logatec: lesna, kartonažna, kovinska ind.; se najhitreje širi zaradi bližine Ljubljane
* **Krimsko hribovje: U/97**
* Planotasto hribovje (J od Ljubljanskega barja)
* Iški vintgar (globoko ugreznjena dolina)
* Planoti: Krim, Mokrec, Menišija
* Karbonatne kamnine, prevladuje dolomit 🡪 gosta rečna mreža
* Reki: Iška in Borovniščica
* Gozdarstvo, malo živinoreje
* Kraj: Rakitna, kjer je klimatsko otroško zdravilišče
* Rekreacijska in izletniška funkcija
* Ovira: slaba prometna povezanost z Ljubljano
* **Bloke in Velikolaščanska pokrajina: U/98**
* Bloke:
* Zelo uravnane, visoka nadmorska višina
* Bloška planota – dolomitna podlaga, več ponikalnic
* Pogoste poplave
* Bloško smučanje
* Depopulacija po 2.sv.v.
* Zelo pomembno kmetijstvo, predvsem živinoreja
* Suha roma
* Delo izvem pokrajine
* Velikolaščanska pokrajina:
* ''Otok'' neprepustnih kamnin iz mlajšega paleozoika in starejšega mezozoika
* Razgibano površje s slemeni in dolinami
* Potoki se zlivajo v Rašico, ki ponikne pri Ponikvah
* Gosta poselitev, manjša naselja
* Prevladuje živinorejsko kmetijstvo
* Gozdarstvo zelo pomembno
* Suha roba
* Delo izven pokrajine
* **Ribniško in Kočevsko hribovje s planotami: U/98**
* Več planotastih hribovji, kraški ravniki in podolja v obliki podkve z J, V in Z obdajajo Ribniško – Kočevsko podolje
* Najbolj znana hribovja, hribi in planote: Goteniška gora, Kočevski rog, Velika gora, Stojna, Poljanska gora in Mala gora.
* Niz hribovji do hrvaške meje na J
* Prevladuje kraško površje, razen na Kostelskem - ''otok'' neprepustni kamnin
* Prevladujejo karbonatne kamnine, močna zakraselost
* Uvale - najbolj znane v Loškem potoku in na Potočanski planoti, in suhe doline
* Ostro celinsko podnebje, na Z celo gorsko
* Gozdnato območje. Najpogostejša je bukev, veliko jelk. Pragozdni rezervati (prvi konec 19.stol.)
* Redka poselitev, staro prebivalstvo, prometna odročnost, gospodarska zaostalost
* Med in po 2.sv.v. močen demografski upad, predvsem zaradi odselitve Kočevarjev
* Pomembno kmetijstvo-živinoreja
* Gozdarstvo najpomembnejše
* Turizem v Kolpski dolini-Osilnica
* Izletništvo (Mirna gora) in lov na planotah
* **Ribniško-Kočevsko podolje: U/99**
* Ugreznjeno med Ribniško in Kočevsko podolje, poteka v dinarski smeri
* Ribniško polje na SZ in Kočevsko polje (največje slovensko kraško polje) na JV
* Na Ribniškem-Bistrica, na Kočevskem-Rinža
* poselitev Kočevske v 14.stol., naselijo se nemško govoreči kolonisti
* Kočevska 600 let jezikovni otok, konec 19.stol. 9/10 kočevskega prebivalstva nemško govorečega
* Kočevarji se izseljujejo med in po 2.sv. vojni
* Kmetijstvo vedno zelo pomembna dejavnost (živinoreja in poljedelstvo)
* Na Ribniškem se razvijeta izdelava suhe robe in furmanstvo
* Na Kočevskem se razvije krošnjarstvo
* Po 2.sv. vojni se na to območje priselijo iz drugih koncev Slovenije in iz Hrvaške
* Večji kmetijski obrati
* Gozdarstvo še danes zelo pomembno
* Najpomembnejša kraja sta Kočevje in Ribnica
* Kočevje-kemična industrija
* Ribnica-pohištvena proizvodnja in proizvodnja opreme cestne mehanizacije
* **Gorjanci: U/100**
* Planotasto hribovje
* Čez Gorjance poteka meja s Hrvaško
* Pretežno poraščeno z gozdom
* Spadajo v Dinarskokraške pokrajine, alpska slemenitev
* Z del bolj planotast
* V del bolj dolomitni, več rečnega reliefa
* Najvišji-Trdinov vrh (1178)
* Priljubljeni za izletnike
* Priljubljene destinacije: grad Mokrice, samostan Pleterje in turistično-rekreativno območje Gospodična
* Prelaz Vahta (615)-cestna povezava Bele krajine z osrednjo Slovenijo
* **Dolenjsko podolje in Turjaška pokrajina: U/100**
* Dolenjsko podolje:
* Niz kraških polj, vmesnih pragov, slepih in suhih dolin ter dvignjeno kraško obrobje brez sklenjenega ravnega dna
* Prevladuje: fluviokras in kras
* Gl. prometna os z AC in železnico med LJ in NM
* V gosp. pogledu: najbolj razvita pokrajina dinarskokraškega sveta
* Gospodarski in demografski razcvet (ugodna prometna lega)
* Gosto poseljena
* 3 večje zgostitve preb.:
* Grosuplje:naselitev dnevnih migrantov; obrtno, industrijsko središče; podjetništvo, obrt in druge storitvene dejavnosti
* Ivančna Gorica in bližina Stične: samostan v Stični je pomembno vplival na kulturno in gosp. življenje širše okolice
* Trebnje: v slepi dolini Temenice; pomembno cestno in železniško križišče ter ind.-storitveno središče
* **Suha krajina in Dobrepolje: U/101**
* Ena najbolj kraških slo. pokrajin
* Suha krajina:
* Največ apnenca; dolomit – v zgornji Krški dolini (deli Suho krajino na Z in V del 🡪 Z del je bolj kraški, gozdnat in redkeje poseljen)
* Najredkeje poseljena nizka dinarskokraška pokrajina (depopulacija – 20.stol.)
* Gosp. nerazvitost: neugodne naravne razmere in gosp. zapostavljanje po 2.sv.v.
* Največ naselij v dolini zgornje Krke, ki je gosp. in prometna os
* Žužemberk – znan po gradu; elektronska ind.
* Dobrepolje:
* Podolgovato suho kraško polje
* SZ del polja: precej širši, revnejši in bolj poseljen
* JV del polja so Struge, kjer polje dobi precej dolinasto obliko
* **Bela krajina: U/102**
* Nizek belokranjski kraški ravnik, obrobje Gorjancev in Kočevski rog
* Proti notranjosti Slo. je pokrajina zaprta, proti Hr. pa odprta 🡪 panonski vplivi (podnebje, običaji, narečje)
* Rečno omrežje je redko 🡪 kraško površje
* Reki: Kolpa in Lahinja
* Ni močno industrializirana; kljub temu so reke onesnažene
* Krupa, krajši pritok Lahinje: strupene snovi iz odpadnih kondenzatorjev
* Belokanjski ravnik: valovita, vrtačasta in pretežno gozdnata pokrajina
* Črnomelj: tovarna kompresorjev
* Metlika: tekstilna ind. in proizvodnja kopalniške opreme
* Semič: tovarna kondenzatorjev