**Słowniczek**

**pobrzeże**

szeroki pas lądu wzdłuż wybrzeża morskiego, na którym wyraźnie zaznacza się istotny wpływ morza na środowisko geograficzne, np. na klimat, wody, roślinność, zwierzęta, a także gospodarkę człowieka; niekiedy za granicę pobrzeża przyjmuje się poziomicę o wysokości 50 m n.p.m.

**wybrzeże**

wąski pas lądu wzdłuż linii brzegowej, którego rzeźba kształtowana jest przez działalność fal morskich

* Do Pobrzeży Południowobałtyckich w Polsce zaliczają się Pobrzeża: Szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie.
* Morska linia brzegowa jest w Polsce urozmaicona wyspami na zachodzie i półwyspami (mierzejami otwartymi) na wschodzie.
* Na Pobrzeżu Koszalińskim występują liczne mierzeje zamykające jeziora przybrzeżne.
* Niemal całe polskie wybrzeże pokrywają piaszczyste plaże. Wysokie klify spotkać można głównie na zachodzie (wyspa Wolin) i na wschodzie (Gdynia, Władysławowo).
* W bliskim sąsiedztwie plaż często występują wydmy, przy czym największe z nich spotkać można w okolicach Łeby.
* Zwiększone opady, mniejsza roczna amplituda temperatur oraz silne wiatry to główne cechy klimatu pobrzeży.
* Dwie największe polskie rzeki – Wisła i Odra – przy ujściu do Bałtyku utworzyły delty; niesiony wodami rzecznymi materiał skalny i organiczny osadził się tam, tworząc żyzne gleby napływowe (mady).
* Roślinność naturalna pobrzeży to głównie bory sosnowe i mieszane na wysoczyznach morenowych oraz łąki i zarośla bagienne na niskich terenach podmokłych.
* Wśród nadmorskich zwierząt dominują ptaki.
* Główne typy nadmorskich krajobrazów naturalnych w Polsce to wybrzeża niskie (plaże) i wysokie (klify), wybrzeża mierzejowo‑zalewowe, wybrzeża wydmowe, a ponadto równie i wysoczyzny morenowe oraz płaskie dna zagłębień jeziornych i rzecznych ujść deltowych.
* Krajobrazy te zostały ukształtowane przez erozję i akumulację morską oraz wiatrową, lodowcową i rzeczną.