böpö, san friscó, aran szigetek, párizs, grand kanyon, london, rio de jaineiro, nagy korallzátony, campeche, kínai nagy fal

Budapest[[6]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest#cite_note-6) [Magyarország](https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g) [fővárosa](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91v%C3%A1ros), egyben [legnagyobb és legnépesebb városa](https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_v%C3%A1rosai), az [Európai Unió](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3) [legnépesebb városai](https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_legn%C3%A9pesebb_v%C3%A1rosai) közé tartozik. Budapest az ország [politikai](https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika), [kulturális](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra), [kereskedelmi](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem), [ipari](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipar) és [közlekedési](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9s) központja. Budapesten több [világörökségi helyszín](https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9gi_helysz%C3%ADnei) is található, többek között a [Duna-part látképe](https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna), a [Budai Várnegyed](https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_V%C3%A1rnegyed), az [Andrássy út](https://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1ssy_%C3%BAt), a [Hősök tere](https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91s%C3%B6k_tere) és a [Millenniumi Földalatti Vasút](https://hu.wikipedia.org/wiki/M1-es_metr%C3%B3vonal), a világ első villamos hajtású, egyben Európa második földalatti vasútja a [londoni](https://hu.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Railway) után. Turisztikailag jelentősek még a város [Duna-hídjai](https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_Duna-h%C3%ADdjai), valamint [gyógyfürdői](https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91i), mivel Budapest a világ legtöbb [gyógyfürdővel](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91) rendelkező [fővárosa](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91v%C3%A1ros). Itt található még a világ legnagyobb termálvizes barlangrendszere, [Európa](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) legnagyobb [zsinagógája](https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsinag%C3%B3ga) (a [Dohány utcai](https://hu.wikipedia.org/wiki/Doh%C3%A1ny_utcai_zsinag%C3%B3ga)), valamint a magyar [Országház](https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gh%C3%A1z) is, amely a világ harmadik legnagyobb [parlamenti](https://hu.wikipedia.org/wiki/Parlament) épülete.

**San Francisco** (ejtsd: */sæn frənsɪskoʊ/*), hivatalosan **San Francisco város és megye** ([összevont város-megye](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sszevont_v%C3%A1ros-megye)) a kaliforniai [San Francisco Bay Area](https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Bay_Area) régió [pénzügyi](https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nz%C3%BCgy), [kulturális](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra) és [közlekedési](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9s) központja, ahol 7 800 000 ember él, de ebbe [San Jose](https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Kalifornia)) és [Oakland](https://hu.wikipedia.org/wiki/Oakland_(Kalifornia)) is beleértendő. Az egyetlen összevont városi megye [Kaliforniában](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalifornia), amely magában foglalja a szárazföldi területet, ami 121 négyzetkilométer, a San Francisco-félsziget északi részén, ahol a népsűrűség 6632 fő/km². San Francisco Kalifornia negyedik legnagyobb városa, és a [2010](https://hu.wikipedia.org/wiki/2010)-es népszámlálás szerint az USA tizenharmadik legnépesebb városa.Ma San Francisco az egyik legnépszerűbb idegenforgalmi célpont a világon, pontosabban a 33. a világ száz leglátogatottabb városa közül. Híres hűvös nyári ködeiről, meredek dombjairól, [eklektikus stílusáról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eklektika) és néhány jellegzetes épületéről, így például a [Golden Gate hídról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate_h%C3%ADd), a [Transamerica Pyramidról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Transamerica_Pyramid), és az [Alcatraz börtönszigetről](https://hu.wikipedia.org/wiki/Alcatraz-sziget) is, amit több mint másfél millió turista látogat meg évente.



Az **Aran-szigetek** ([ír nyelven](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr_nyelv) *Oileáin Árann*) egy három [szigetből](https://hu.wikipedia.org/wiki/Sziget) álló szigetcsoport [Írország](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Drorsz%C3%A1g) nyugati partjainál, a [Galway-öbölben](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Galway-%C3%B6b%C3%B6l&action=edit&redlink=1). A legnagyobb sziget **Inishmore** (ír nyelven *Árainn (Mhór)* vagy *Inis Mór*), a középső, és nagyságban a második **Inishmaan** (*Inis Meáin* / *Inis Meadhóin*), a legkeletibb és legkisebb pedig **Inisheer** (*Inis Thiar* vagy *Inis Oírr* / *Inis Oirthir*). A szigetek Írország azon kevés részéhez tartoznak, ahol még élő az [ír nyelv](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr_nyelv). Ezt jelzik szigetek-, illetve a szigeteken található falvak és helynevek ír elnevezései is. A szigeteken számos [vaskori](https://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskor) erődítmény található, többek között a *Dún Aengus* *(Dún Aonghasa)* és a *Black Fort* *(Dún Dúchathair)*.

**Párizs** ([franciául:](https://hu.wikipedia.org/wiki/Francia_nyelv) *Paris*, [latinul](https://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv): *Lutetia*, vagy a későbbi neolatin *Lutetia Parisiorum*) [Franciaország](https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g) fővárosa. Az ország északi részén, a [Szajna](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szajna) folyó partján terül el, az [Île-de-France](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France) régió (vagy Région Parisienne) szívében. Párizs [Európa](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) egyik legnépesebb városa. A két évezreden keresztül fontos szerepet játszó Párizs ma is a világ egyik vezető [gazdasági](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_rendszer) és [kulturális](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra) központja, befolyása a [politikára](https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika), az [oktatásra](https://hu.wikipedia.org/wiki/Oktat%C3%A1s), a [szórakoztatóiparra](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%B3rakoztat%C3%B3ipar&action=edit&redlink=1), a [sajtóra](https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_(kommunik%C3%A1ci%C3%B3)), a [divatra](https://hu.wikipedia.org/wiki/Divat), a [tudományra](https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny) és a [művészetekre](https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet) a világ [négy legjelentősebb városa](https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gv%C3%A1ros) közé emelte. A Région Parisienne [Franciaország](https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g) legfejlettebb területe, gazdaságának központja: A világ 500 legjelentősebb [vállalatából](https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalat) 38 székel Párizs számos üzleti negyedének egyikében. Jelentős nemzetközi szervezetek, mint az [UNESCO](https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO), az [OECD](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdas%C3%A1gi_Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_%C3%A9s_Fejleszt%C3%A9si_Szervezet), az [ESA](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_%C5%B0r%C3%BCgyn%C3%B6ks%C3%A9g) és az [ICC](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_B%C3%BCntet%C5%91b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1g) is párizsi központú. A világban Párizs a legnépszerűbb úticél a turisták körében, évi több mint 30 millió látogatóval.

A **Grand Canyon** *("Nagy szurdok")* a [Colorado folyó](https://hu.wikipedia.org/wiki/Colorado_(foly%C3%B3)) által kivájt sokszínű, meredek [völgyszurdok](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szurdok_(felsz%C3%ADnforma)) az [Egyesült Államok](https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) [Arizona](https://hu.wikipedia.org/wiki/Arizona) államában. A Grand Canyont a Colorado folyó valószínűleg 17 millió év alatt hozta létre, 446 km hosszú, szélessége 6,4 km-től 29 km-ig terjed, mélysége 1200 és 1800 méter közötti (legmélyebb pontja 1829 méter). Nagy része a [Grand Canyon Nemzeti Parkon](https://hu.wikipedia.org/wiki/Grand_Canyon_Nemzeti_Park) belül fekszik, mely egyike az első [nemzeti parkoknak](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park) az Amerikai Egyesült Államokban. A Grand Canyon egy színes lépcsőzetes felépítésű szakadék Észak-Arizonában, a kanyon a világ [hét természetes csodáinak](https://hu.wikipedia.org/wiki/A_vil%C3%A1g_h%C3%A9t_csod%C3%A1ja#Természeti_csodák) egyike. A szakadékvölgy alján a [Colorado](https://hu.wikipedia.org/wiki/Colorado_(foly%C3%B3)) folyó 1,7 milliárd éves kőzetbe vájta medrét. A felsőbb rétegeket [mészkő](https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)), [homokkő](https://hu.wikipedia.org/wiki/Homokk%C5%91), [pala](https://hu.wikipedia.org/wiki/Pala_(k%C5%91zet)) és [gránit](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nit) alkotja, ez színes mintázatot ad a meredek oldalfalaknak. A [sivatagos](https://hu.wikipedia.org/wiki/Sivatag) meleg és száraz környezet hatására a falak meredeksége megmaradt, és nem lankásodott el.

**London** az [Egyesült Királyság](https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g) és azon belül [Anglia](https://hu.wikipedia.org/wiki/Anglia) fővárosa, a [legnagyobb városi terület](https://hu.wikipedia.org/wiki/Agglomer%C3%A1ci%C3%B3k_az_Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1gban) az Egyesült Királyságban; [Európában](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) [Isztambul](https://hu.wikipedia.org/wiki/Isztambul) és [Moszkva](https://hu.wikipedia.org/wiki/Moszkva) után a legnépesebb város. A [Londoni-medencében](https://hu.wikipedia.org/wiki/Londoni-medence), a [Temze folyó](https://hu.wikipedia.org/wiki/Temze) két partján terül el. A története egészen az alapító [rómaiakig](https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom) nyúlik vissza, akik a várost [*Londinium*nak](https://hu.wikipedia.org/wiki/Londinium) nevezték. A [középkor](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor) emlékeit a város központjában található [City of London](https://hu.wikipedia.org/wiki/City_of_London) őrzi, a mai London e köré épült ki.

London a világ egyik vezető [globális városa](https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gv%C3%A1ros), a [Forbes](https://hu.wikipedia.org/wiki/Forbes_magazin) [2014](https://hu.wikipedia.org/wiki/2014)-es felmérése alapján a világ legbefolyásosabbja.[[2]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-2)[[3]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-3) A város nemcsak az [Egyesült Királyság](https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g), hanem a világ egyik [kereskedelmi](https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereskedelem), [oktatási](https://hu.wikipedia.org/wiki/Oktat%C3%A1s), szórakoztatóipari, divat, [egészségügyi](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy), kutatási és fejlesztési, [turisztikai](https://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus) és [közlekedési](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9s) központja.[[4]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-4) London a világ legnagyobb [pénzügyi](https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nz%C3%BCgy) központja is [New York](https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York) mellett,[[5]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-5)[[6]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-6)[[7]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-7) és az ötödik legtöbb [GDP](https://hu.wikipedia.org/wiki/GDP)-t termelő város a világon ([Európában](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) az első).[[8]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-8) London a világ egyik leglátogatottabb városai közé tartozik,[[9]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-9) évente kb. 27 millió turista választja úticéljául,[[10]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-10) és a [London-Heathrow-i repülőtér](https://hu.wikipedia.org/wiki/London-Heathrow-i_rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r) a világ legforgalmasabb repülőtere.[[11]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-11) Londonban 43 egyetem található, és ezzel [Európa](https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa) legtöbb egyetemével rendelkező városa.[[12]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-12) Itt a legmagasabbak az ingatlanárak az egész világon.[[13]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-13)[[14]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-14) [2012-ben](https://hu.wikipedia.org/wiki/2012) Londonban rendezték a [nyári olimpiai játékokat](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok), és ezzel London és [Athén](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9n) is háromszor rendezett olimpiát.[[15]](https://hu.wikipedia.org/wiki/London#cite_note-15)

**Rio de Janeiro** ([IPA](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_fonetikai_%C3%A1b%C3%A9c%C3%A9): [ˈʁi.u d(ʒi) ʒɐˈne(j)ɾu]  [](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Ltspkr.png) [kiejtése](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Pt-br_Rio_de_Janeiro.ogg); jelentése: *januári folyó*) [Brazília](https://hu.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia) második legnagyobb városa, az azonos nevű, [Rio de Janeiro](https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(%C3%A1llam)) állam fővárosa. 1960-ig [Brazília](https://hu.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlia) [fővárosa](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91v%C3%A1ros), a 19. századig a brazil császárok koronázóvárosa.

Röviden csak **Rio**, híres a [szambáról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szamba), illetve a [bossa nováról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova), továbbá a szállodákkal körbevett [Copacabana](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Copacabana&action=edit&redlink=1), [Ipanema](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ipanema), és [Leblon](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Leblon&action=edit&redlink=1) nevű tengerpartjairól. Különösen ismert az évente megrendezett [Riói karneváljáról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B3i_karnev%C3%A1l), a tengerpart melletti jellegzetes [morró](https://hu.wikipedia.org/wiki/Morr%C3%B3) [Cukorsüveg-hegyről](https://hu.wikipedia.org/wiki/Cukors%C3%BCveg-hegy), a [Maracanã Stadionról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_Stadion) és a hatalmas méretű [Megváltó Krisztus-szoborról](https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Megv%C3%A1lt%C3%B3_Krisztus_szobra_(Braz%C3%ADlia)), ami a másik [morró](https://hu.wikipedia.org/wiki/Morr%C3%B3), a [Corcovado-hegy](https://hu.wikipedia.org/wiki/Corcovado-hegy) tetején található. A városban található a Föld harmadik legnagyobb, lakott területen belüli erdeje is, a [Tijuca-erdő](https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tijuca-erd%C5%91&action=edit&redlink=1).

A város kivételes természeti környezetével és szépségével a [UNESCO](https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO) [világörökségének](https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g) része, Rio de Janeiro kultúrtája (*Paisagem cultural da Rio*, hivatalos nevén *Paisagens Cariocas Entre A Montanha e O Mar*) néven.[[2]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro#cite_note-2)

**Campeche** [Mexikó](https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3) egyik szövetségi állama, a [Yucatán-félsziget](https://hu.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n-f%C3%A9lsziget) nyugati harmadát foglalja el. Területe 57 924 km², kb. 822 000 lakosa van.[[2]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Campeche#cite_note-inegi-2)

Nyugati szomszédja [Tabasco](https://hu.wikipedia.org/wiki/Tabasco) állam, a keleti [Quintana Roo](https://hu.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo), az északkeleti [Yucatán](https://hu.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n_(%C3%A1llam)), délen pedig [Guatemala](https://hu.wikipedia.org/wiki/Guatemala) határolja. Nagy része járhatatlan [esőerdő](https://hu.wikipedia.org/wiki/Es%C5%91erd%C5%91), legnyugatibb csücskében részesül a [kőolajmezőkből](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj) a [Mexikói-öbölben](https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3i-%C3%B6b%C3%B6l). Hozzá tartoznak az öbölben fekvő [Arcas-szigetek](https://hu.wikipedia.org/wiki/Arcas-szigetek) is.[[3]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Campeche#cite_note-3)

Az állam területét [1492](https://hu.wikipedia.org/wiki/1492) előtt a [maják](https://hu.wikipedia.org/wiki/Maj%C3%A1k) lakták. Egykori városuk, [Edzná](https://hu.wikipedia.org/wiki/Edzn%C3%A1), a legjelentősebb régészeti feltáróhely Campeche tartományban. Délkeleten, Quintana Roo határán vannak a [Río Bec](https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bec)-csoport romjai (a legnagyobb közülük [Xpuhil](https://hu.wikipedia.org/wiki/Xpuhil)). [1841](https://hu.wikipedia.org/wiki/1841)-től [1848](https://hu.wikipedia.org/wiki/1848)-ig a Mexikótól elszakadt [Yucatáni Köztársaság](https://hu.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1ni_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g) része volt.

A **Nagy-korallzátony** [Földünk](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld) legnagyobb [korallzátonya](https://hu.wikipedia.org/wiki/Korallz%C3%A1tony),[[1]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony#cite_note-UNEP-1)[[2]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony#cite_note-GBRWHV-2) a [Korall-tengerben](https://hu.wikipedia.org/wiki/Korall-tenger) található, nem messze Északkelet-[Ausztrália](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_(orsz%C3%A1g)) [Queensland](https://hu.wikipedia.org/wiki/Queensland) nevű államának partjaitól. 2000 km hosszan húzódik, 34,4 millió hektáron,[[3]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony#cite_note-1975review-3) és még az űrből is látható. Nagyjából 3000 korallzátonyból és körülbelül 900 kisebb-nagyobb szigetből áll,[[4]](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-korallz%C3%A1tony#cite_note-4) melyek nagyjából azonos távolságra vannak a tengerparttól. Az idő haladtával, a világméretű felmelegedés következtében a [gleccserek](https://hu.wikipedia.org/wiki/Gleccser) megolvadtak, az óceánok vízszintje pedig fokozatosan emelkedni kezdett. Ennek hatására [Új-Guinea](https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Guinea) és [Tasmania](https://hu.wikipedia.org/wiki/Tasmania) végérvényesen elvált a szárazföldtől. Az elöntött tengerparti síkságokat a korallok színes világa váltotta fel, kialakítva [Queensland](https://hu.wikipedia.org/wiki/Queensland) állam partjainál a Nagy-korallzátonyt. Számtalan élőlénynek nyújt otthont: míg a cetek egyik különleges fajtájának fő szaporodási területet, addig egyes veszélyeztetett fajoknak, mint a tengeri tehénnek, illetve a zöld és a cserepes teknősöknek táplálkozási helyet biztosít.



A **kínai nagy fal** (hagyományos írásjegyekkel: 長城; egyszerűsített írásjegyekkel: 长城; [pinjin](https://hu.wikipedia.org/wiki/Pinjin): Chángchéng, népszerű magyar átírás: *Csang cseng*) az [i. e. 3. század](https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._3._sz%C3%A1zad) és i. sz. [17. század](https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad) eleje között [Kína](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna) északi határán épített [erődítményrendszerek](https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1r) összessége, amelynek célja az volt, hogy a földművelő Kínát megvédje az északi [nomád](https://hu.wikipedia.org/wiki/Nomadizmus) törzsek (részben a [hunok](https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunok)) támadásaitól.

A nagy fal valójában nem volt összefüggő fal, különböző erődítményekből állt, amelyeknek jellege és elhelyezkedése a mindenkori politikai helyzettől függően változott. Az első védelmi rendszert [Csin Si Huang-ti](https://hu.wikipedia.org/wiki/Csin_Si_Huang-ti) kezdte kiépíteni az [i. e. 210-es években](https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._210-es_%C3%A9vek) a [Hadakozó fejedelemségek](https://hu.wikipedia.org/wiki/Hadakoz%C3%B3_fejedelems%C3%A9gek_kora_(K%C3%ADna)) korának korábbi falszakaszait felhasználva. A későbbi [dinasztiák](https://hu.wikipedia.org/wiki/Dinasztia) némelyike új erődítményeket húzott fel ([Han](https://hu.wikipedia.org/wiki/Han-dinasztia), [Szuj](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuj-dinasztia), [Ming](https://hu.wikipedia.org/wiki/Ming-dinasztia)), míg más korszakokban a falat egyáltalán nem használták. A ma látható falszakaszok az [1368](https://hu.wikipedia.org/wiki/1368) és [1644](https://hu.wikipedia.org/wiki/1644) között uralkodott Ming-dinasztia idején épültek; ezeket már téglából emelték, de a korábbi erődítmények fő építőanyaga a döngölt föld volt.

## Az űrből láthatóság legendája

[](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Great_Wall_of_China,_Satellite_image.jpeg)

Műholdkép a falról

[](https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Great_Wall,_Badaling,_China_1988_(1).jpg)

A nagy fal Badalingnál, 1988-ban

A közhiedelemmel ellentétben a nagy fal nem látható szabad szemmel a világűrből. Csak néhány méter széles, és a színe hasonlít a környezetéhez, így az űrből lehetetlen észlelni. Az ezzel kapcsolatos [városi legenda](https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosi_legenda) (hogy a nagy fal volna az egyetlen ember alkotta dolog a földön, ami a [Holdról](https://hu.wikipedia.org/wiki/Hold) is látszik) egy [1932](https://hu.wikipedia.org/wiki/1932)-es [amerikai](https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok) képregényből ered.[[8]](https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_nagy_fal#cite_note-8) Elméleti megfontolások azt mutatják, hogy a nagy fal szabad szemmel még földközeli űrpályáról sem, vagy csak valószínűtlenül szerencsés körülmények között lenne látható, egyszerűen nem elég vastag ahhoz, hogy az emberi szem felbontóképességével ilyen nagy távolságból észlelhető legyen