# JADERSKÉ OSTROVY

**Jaderské moře**

Poněkud hovorově Jadran (zastarale Adriatické moře, Siné moře, italsky Mare Adriatico, slovinsky Jadransko morje, chorvatsky Jadransko more, srbsky Јадранско море, albánsky Deti Adriatik, řecky Αδριατική θάλασσα). Název Jaderské (dříve též Adriatické) moře pochází od starověkého přístavu jménem Hatria nebo Atria, dnešního města Adria v deltě Pádu. Ve starověku býval Jadran též nazýván Mare Superum („Horní moře“), zatímco Mare Inferum („Dolní moře“) bylo označení pro moře Tyrhénské.

##### Ostrovy jaderského archipelagu

Téměř všechny jadranské ostrovy jsou hornaté - ostrovy jsou ve skutečnosti tvořeny horskými pásmy, která jsou součástí **Dinárské horské soustavy**. Vzhled hor na ostrovech utvářel především jejich původ, ale podílejí se na něm i krasové jevy. Příznivé středomořské podnebí podmínilo rozvoj bohaté středomořské flóry (kolem tisíce rostlinných druhů). **Lesů** je na ostrovech přece jen víc než na pevnině, a to především v jižním části (díky ochranářským předpisům Dubrovnické republiky).

Chudá je fauna. Úrodná půda zůstává omezena na dno krasových poljí a nestačí vyprodukovat dost potravin pro místní obyvatelstvo. Na všech ostrovech dohromady žije na 150 tisíc stálých obyvatel, ale jejich počet stále klesá. Příčinou je jednak již zmíněný nedostatek úrodné půdy, především však nedostatek vody.

Ostrovy bývaly v 16. stol. hustě osídleny uprchlíky před Turky. Staletá izolovanost jednotlivých ostrovů, zejména za vlády Benátek, přispívala k tomu, že prakticky každý ostrov měl - a má dodnes - své vlastní nářečí, které je pro obyvatele z pevniny víceméně nesrozumitelné. Zejména jsou zajímavé geografické názvy, toponyma. Některé z nich jsou dokonce ilyrského původu, často v podobě převzaté Římany; většina názvů je v **čakavské** podobě (dialekt srbochorvatštiny), ale nechybí ani zeměpisné názvy, které jim dali uprchlíci před Turky z dinárské oblasti na pevnině.

# Tab. 1: Ostrovy seřazeny dle velikosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | Velikost v km² | Počet obyvatel | **Správní středisko** |
| 0. Praha | 496 | - | - |
| 1. Krk | 410 | 19 383 | Krk 6 243 |
| 2. Cres | 404 | 3 184 | Cres 2 959 |
| 3. Brač | 396 | 13 956 | Supetar 4 074 |
| 4. Hvar | 298 | 11 103 | Hvar 4 138 |
| 5. Pag | 287 | 8 400 | Pag 3 846 |
| 6. Korčula | 273 | 16 182 | Korčula 5 889 |
| 7. Dugi Otok | 124 | 2 800 | Sali 1 200 |
| 8. Mljet | 100 | 1 240 | Babino Polje 336 |
| 9. Ráb | 94 | 9 000 | Ráb 6 000 |
| 10. Vis | 90 | 3 647 | Komiža 1 526 |
| 11. Lošinj | 75 | 8 000 | Mali Lošinj 6 600 |
| 12. Šolta | 58 | 1 479 | Grohote 425 |
| 13. Pašman | 57 | 3 300 | Tkon 750 |
| 14. Ugljan | 50 | 7 600 | Ugljan 1 070 |
| 15. Lastovo | 41 | 1 200 | Lastovo 750 |
| 16. Kornati | 33 | - | - |
| 17. Čiovo | 28 | 6 000 | - |
| 18. Olib | 25 | 700 | Olib ? |
| 19. Molat | 22 | ? | Molat ? |
| 20. Murter | 18 | 5 200 | Murter 2 100 |
| .. Silba | 15 | 200 | Silba ? |
| .. Biševo | 6 | 14 | - |

# Tab. 2: Ostrovy seřazeny dle počtu obyvatel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Počet obyvatel** | **Velikost v km²** |
| 1. Krk | 19 383 | 410 / 1. |
| 2. Korčula | 16 182 | 273 / 6. |
| 3. Brač | 13 956 | 396 / 3. |
| 4. Hvar | 11 103 | 298 / 4. |
| 5. Ráb | 9 000 | 94 / 9. |
| 6. Pag | 8 400 | 287 / 5. |
| 7. Lošinj | 8 000 | 75 / 11. |
| 8. Ugljan | 7 600 | 50 / 14. |
| 9. Čiovo | 6 000 | 28 / 17. |
| 10. Murter | 5 200 | 18 / 20. |
| 11. Vis | 3 647 | 90 / 10. |
| 12. Pašman | 3 300 | 57 / 13. |
| 13. Cres | 3 184 | 404 / 2. |
| 14. Dugi Otok | 2 800 | 124 / 7. |
| 15. Šolta | 1 479 | 58 / 12. |
| 16. Mljet | 1 240 | 100 / 8. |
| 17. Lastovo | 1 200 | 41 / 15. |
| 18. Olib | 700 | 25 / 18. |

# Tab. 3: Ostrovy seřazeny dle lidnatosti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název** | Počet ob./km² | **Počet obyvatel** | **Velikost v km²** |
| Split \*) | 3 515 | 211 000 | 79 |
| Praha \*) | 2 538 | 1 281 000 | 496 |
| Zadar \*) | 387 | 75 062 | 194 |
| Šibenik | 360 | 51 553 | 143 |
| Trogir | 350 | 12 955 | 37 |
|  | | | |
| 1. Murter | 288 | 5 200 | 18 |
| 2. Čiovo | 214 | 6 000 | 28 |
| 3. Ugljan | 152 | 7 600 | 50 |
| 4. Lošinj | 106 | 8 000 | 75 |
| 5. Ráb | 95 | 9 000 | 94 |
| 6. Korčula | 59 | 16 182 | 273 |
| 7. Pašman | 58 | 3 300 | 57 |
| 8. Krk | 47 | 19 383 | 410 |
| 9. Vis \*\*) | 40 | 3 647 | 90 |
| 10. Hvar | 37 | 11 103 | 298 |
| 11. Brač | 35 | 13 956 | 396 |
| 12.-13. Pag | 29 | 8 400 | 287 |
| 12.-13. Lastovo \*\*) | 29 | 1 200 | 41 |
| 14. Olib | 28 | 700 | 25 |
| 15. Šolta | 26 | 1 479 | 58 |
| 16. Dugi Otok | 23 | 2 800 | 124 |
| 17. Mljet \*\*\*) | 12 | 1 240 | 100 |
| 18. Cres | 8 | 3 184 | 404 |

*\*) údaj z wikipedie. \*\*) bývalé vojenské základny. \*\*\*) Národní park.*

# Tab. 4: Města a obce jaderských ostrovů – dle lidnatosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Split | 211 000 | - |
| Plzeň | 170 000 | - |
| Zadar | 75 000 | - |
| Zlín, Havířov | 75 000 | - |
| Přerov, Prostějov, Ml. Boleslav | 44 000 | - |
| Šibenik | 41 000 | - |
| Třebíč, Česká Lípa, Třinec | 37 000 |  |
| **Trogir** | 10 000 | - |
| **Omiš** | 6 000 | - |
| **Biograd na moru** | 5 500 | - |
| **Vodice** | 5 000 | - |
| **Primošten** | 1 750 | - |
| **Rogoznica** | 825 | - |
|  | | |
| **Ostrovní obce** | **Počet obyvatel** | Ostrov |
| Mali Lošinj | 6 600 | Lošinj |
| Krk | 6 243 | Krk |
| Ráb | 6 000 | Ráb |
| Korčula | 5 889 | Korčula |
| Vela Luka | 4 500 | Korčula |
| Hvar | 4 138 | Hvar |
| Blato | 4 100 | Korčula |
| Pag | 3 846 | Pag |
| Cres | 2 959 | Cres |
| Supetar | 2 570 | Brač |
| Murter | 2 100 | Murter |
| Novalja | 2 000 | Pag |
| Vis | 1 930 | Vis |
| Stari Grad | 1 905 | Hvar |
| Jelsa | 1 798 | Hvar |
| Preko | 1 750 | Ugljan |
| Komiža | 1 526 | Vis |
| Bol | 1 500 | Brač |
| Tisno | 1 430 | Murter |
| Sali | 1 200 | Dugi Otok |
| Njivice | 1 200 | Krk |
| Lopar | 1 200 | Ráb |
| Lombarda | 1 100 | Korčula |
| Ugljan | 1 070 | Ugljan |
| Veli Lošinj | 1 000 | Lošinj |
| Malinska | 1 000 | Krk |
| Tkon | 750 | Pašman |
| Lastovo | 750 | Lastovo |
| Grohote | 425 | Šolta |
| Babino Polje | 336 | Mljet |

*Jirka Michal 2016*