3/12/2012

|  |
| --- |
| Jeliza van vlaardingen |



|  |  |
| --- | --- |
| m&m | samenvattingen H3 |

1. Werelddelen op reis

70% van de aarde is bedekt met water. Dat zijn de oceanen en zeeën. De andere 30% is land. Dat zijn de werelddelen en continenten. Overal op aarde kun je **fossielen** vinden. Dat zijn versteende resten of afdrukken van planten en dieren die miljoenen jaren geleden op aarde hebben geleefd.

De aarde is een bol. Die bol bestaat niet uit een stuk maar uit 3 lagen. 

Helemaal binnenin zit de aardkern. De **aardkern** is hard en heel heet. Om de aardkern zit de aardmantel. De **aardmantel** is een taaie laag met vloeibaar, gesmolten gesteente (**magma**). Helemaal aan de buitenkant zit de **aardkorst.** De aardkorst bestaat niet uit een stuk maar uit losse stukken die ook wel **platen** worden genoemd. De platen met land zijn de continentale platen. De platen zonder land zijn de Oceanische platen.

Door de hitte van de aardkern wordt het magma in de aardmantel opgewarmd. Daardoor gaat het magma bewegen. Het hete magma uit het binnenste van de aardmantel stijgt heel langzaam omhoog. Als het magma bij de aardkorst komt, kan het niet verder omhoog. De magmastroom buigt af, en gaan ze 2 verschillende kanten op. Als het magma onder de aardkorst dan een bepaalde kant op gaat worden de platen liggen meegesleurd. De platen kunnen 3 bewegingen maken: ze botsen, ze drijven uit elkaar of ze schuiven langs elkaar.

Als continenten botsen, gaan de randen omhoog. Aan de rand ontstaat dan een **plooingsgebergte**. Zoals bij de alpen.



2. De aarde brandt

Als een oceanische plaat en een continentale plaat botsen ontstaan vulkanen. Oceanische platen zijn dun, maar ze bestaan uit heel zwaar gesteente. De continentale platen zijn veel dikker, maar ook veel lichter. Als een oceaanplaat en een continentale plaat botsen schuift de zware onder de lichte. Op de grens ontstaat dan een **trog** (een diep langgerekte kloof in de zeebodem). Het deel van de oceanische plaat dat onder het continent schuift, komt in de aardmantel terecht. Door de hitte verbrand dat deel. Het gesteente word weer magma. Dat magma hoopt zich op in de magmahaard. Omdat er steeds nieuwe magma word aangevoerd neemt de druk in de magmahaard toe. Onder hoge druk word het magma naar buiten geperst. Dan komt het magma met veel geweld uit de **krater** en is dan lava geworden. De lava stroomt niet ver meer voor het hard word. Hierdoor ontstaat een vulkaan met een steile vulkaankegel, een **stratovulkaan.**



Op plaatsen waar platen langzaam uit elkaar drijven ontstaat nieuwe aardkorst. De ruimte die tussen de platen ontstaat, word opgevuld met lava. De lava stolt dicht bij de breuklijn, boven op de gestolde lava die eerder naar buiten is gekomen. Zo ontstaat een vulkanisch gebergte op de oceaanbodem: een **mid-oceanische rug**. Soms steekt een stuk daarvan uit als een vulkanisch gebergte. Zo n vulkaan heet **schildvulkaan**. Het is een vlakke vulkaan die langzaam hoger wordt door dunne laagjes lava.

Dan heb je ook nog een **geiser** (een bron die regelmatig stoom en heet water uitstoot)

 

 3. de aarde beeft

Een aardbeving is een trilling van de aardkorst. Een aardbeving ontstaat doordat gesteentelagen in de ondergrond plotseling verschuiven. Dat gebeurt waar platen onder elkaar schuiven en bij breuken waar platen onder elkaar schuiven. Bij bewegende platen bouwt de spanning tussen de 2 platen zich heel langzaam op. Tot een plotselinge verschuiving de aardkorst laat trillen. Het moment waarop dat gebeurt is altijd moeilijk te voorspellen. Ze komen altijd onverwacht en daardoor kan de schade enorm zijn.



Elk jaar komen er meer dan een miljoen aardbevingen voor, maar de meeste voelen we niet. Aardbevingen worden gemeten met een **seismograaf**. Dat is een instrument dat hele kleine trillingen van de aardkorst kan waarnemen. De kracht van een aardbeving wordt uitgedrukt met de schaal van richter. Deze schaal loopt van 1 tot 9 hoe hoger hoe zwaarder de aardbeving. Door gegevens met elkaar te vergelijken kan men precies uitrekenen, kan men bepalen waar de aardbeving is ontstaan dat is de aardbevingshaard. Recht daar boven is het **epicentrum**. Dat is de plek die het zwaarst getroffen word. Hoe verder van het epicentrum hoe minder je ervan merkt.



De bevingen die door het schuiven van oceaanplaten ontstaan, heten zeebevingen. Daardoor ontstaan grote vloedgolven, ze kunnen een lange afstand afleggen.

4. Afbreken en opbouwen

Door krachten van binnenuit de aarde gaan de platen schuiven, en ontstaan bergen en vulkanen. Deze krachten worden **endogene krachten** genoemd. Aan de buitenkant van de aarde zijn er de **exogene krachten**. De exogene krachten die zorgen voor afbraak van gesteente zijn: **verwering** en erosie. Verwering heeft vooral te maken met het weer. Los gesteente dat bij verwering ontstaat, word door ijs, water of wind meegenomen. De rotsen worden door die langskomende stenen afgeschuurd. Dat schuren van het gesteente heet **erosie**. Door erosie ontstaan bijzondere vormen in het landschap.



Het gesteente dat uit de bergen word meegenomen komt in lager gelegen gebieden terecht. IJs is de sterkste transporteur en kan heel grote rotsblokken meenemen. Het schuurt daarbij brede dalen uit. Ook water neemt flinke stenen mee. In de bergen stroomt het water sneller dan in een vlakgebied. Op weg naar zee moet de rivier daarom telkens weer de stenen achterlaten die te zwaar worden. Dat neerleggen heet **sedimentatie**.

Verwering en erosie zijn natuurlijke processen. Toch heeft de mens er ook wat mee te maken. Erosie vind namelijk makkelijk plaats waar de grond los licht. Door bomen te kappen hebben mensen van bos akkers gemaakt. Maar na de oogst is de akker een tijdje kaal. Wind of regen kan dat dan verwoesten. Voor de boeren is dit niet goed. De vruchtbare grond verdwijnt. Dit heet **bodemerosie**.



5. de kracht van water

De meeste grote rivieren beginnen als een snelle bergbeek. In de **bovenloop** van de rivier is veel erosie door de meegevoerde stenen. Als zijrivieren steeds meer water in de hoofdrivier brengen, word de rivier breder, maar ook trager. Soms neemt de rivier materiaal mee, soms legt hij wat neer. De **meanders**, worden daardoor steeds groter. In de **benedenloop** stroomt de rivier nog maar langzaam. Daar vindt vooral sedimentatie plaats. We noemen het gebied waarvan al het water in een hoofdrivier terechtkomt het **stroomgebied** van de rivier. De grens van zo n stroomgebied heet de **waterscheiding**.



6. leven met natuurgeweld

De Etna is de grootste en actiefste vulkaan van Europa. In juli 2001 spuwde de Etna voortdurend lava en rook uit. Voor de bewoners van het dorp Nicolosi was de situatie erg bedreigend hun dorp lag in het dal waar de lava naar beneden kwam. Op verschillende manieren werd geprobeerd om een overstroming door lava te voorkomen. Toen er een 2e krater ontstond was de opluchting groot. De lavastroom werd daardoor flink minder. Toch duurde het nog even voordat de mensen terug konden naar hun huis.



Net als vulkaanuitbarstingen kunnen aardbevingen niet worden voorkomen. Het precies voorspellen van een aardbevingen is heel moeilijk. Evacuatie is daarom meestal niet mogelijk. Het bouwen van veilige gebouwen is vaak duur. Toch proberen ook de regeringen van arme landen hun bevolking voor te lichten over veilige gebouwen. In rijke landen wordt bij belangrijke bruggen en dammen meetapparatuur opgesteld. Bij een aardbeving weet men precies wat er dan gebeurt.

