***Jižní Amerika***

1. *Chile, země sopečných katastrof.*

*2. Peru, domovina kaktusů a motýlů. Električtí úhoři.* „Moře *nad oblaky". Sláva*

*a bohatství starých Inků.*

1. Argentina. *Nebezpečné seznámení s hady-škrtiči. Obtížná snídaně hada anakondy.*
2. *Brazilie. Boj s pralesem. Řízek z mravenečníka. Med lesních včel. Hotel lesních*

*zvířátek. Přepadeni netopýry. Lenochod, zvíře, které dělá svému jménu čest.*

5. *Bolivie. ~Náš sluha Pedro. Obtížné putování pralesem. Chatrné mosty.* Na

*opuštěné farmě. Pochod pampou. Močály a bažinami.* U *jihoamerických lovců lebek. Lov na lidské hlavy. Preparování nepřátelských hlav.*

Po mnoha namáhavých cestách dostali jsme se s naším sluhou José do Chile na západním pobřeží Jižní Ameriky, mezi sopky, chrlící popel a oheň. Jižní Kordillery jsou na světě nejbohatší na sopky čili vulkány. Tyto vulkány jsou také nejvyššími horami Kordiller a zde na pobřeží Tichého oceánu dýmá a hřmí asi 339 takových činných sopek.

Chilské vulkány ohrožovaly odedávna zemi. V posledních desetiletích soptí občas mnoho těchto sopek. Nejklidnější z nich je pokryta sněhem. Je to Llaima, 3080 vysoká. Pne se velmi malebně z piniových a araukariových lesů. Soptila r. 1640, 111 let byla klidná, roku 1751 nastal výbuch a od té doby se opakoval asi dvacetkrát.

Strýc pozoroval s velkým zájmem lesklou fialovou a cihlově červenou lávu a stále něco hledal, ale marně. Když jsem se ho tázal, řekl, že tu jistý ame­rický učenec našel v teplé ještě lávě — horskou květinu, div přírody.

Dostali jsme se nebezpečnými cestami i k druhé neméně nebezpečné sopce Riuinahue, která vybuchla r. 1907. Vyvržené strusky utvořily padesátimetrový násep, který zatarasil řeku a nadržel její vodu ve velké jezero. Náš domorodý sluha nám vyprávěl, že se nahromadilo milion krychlových metrů vody, které hráz protrhly a za ohlušujícího jekotu a lomozu řítily se vody s lávou a ka­mením do údolí, kde strhly a pohřbily patnáct rodin i s chýšemi a dobytkem. Celý les kolem byl stržen a vyvrácen.

Viděli jsme už jen asi metr vysokou vrstvu popelu, z níž trčely holé kmeny. Sopečný popel poletoval po výbuchu na sta kilometrů v okruhu sopky, vznesl se do výše několika tisíc metrů a po čtrnácti dnech se snášel až nad Argen­tinou, jak tehdy psaly noviny. Výbuch změnil celý kraj.

117

Na další cestě k sopce Puyehue sešli jsme se se starým chilským Indiánem kmene Araukanů. Měli jsme stejný cíl a Indián nám cestou vyprávěl o vy­buchli, který zažil r. 1907, toto:

„Čtyři dny před výbuchem bylo silné zemětřesení. Stromy v lese se třásly jako slabá dřívka. Byl jsem v lese a připadalo mi to, jako by se les byl roz­tančil. Utíkal jsem jako šílený, protože se ohromné stromy začaly v několika minutách káceti. Všude to rachotilo a praskalo. Bylo to hrozné! Nato pro­razily plameny vulkánu jícen a ihned nastalo ticho. Slunce se zatmělo a po tři dny ustavičně pršel horký popel. Denně jsme se dívali s rodinou na návrší, jak večer šlehají ze sopky plameny. To trvalo celý rok."

Araukanec se zachvěl. Bylo mi ho líto. Strýc mi o jeho kmeni vyprávěl, že to je také vymírající národ, který tu v jižním Chile živoří v chýších z hlíny a rákosí, neustále v šíleném strachu před zemětřesením a výbuchy sopek.

„Víme předem, kdy nastane zemětřesení a výbuchy," pokračoval sklesle Indián. „Naši psi nám to předvídají. Několik dní předem, než to začne v zemi vřít, pobíhají psi jako pominutí kolem chat, očichávají zem, vyjí a štěkají a to je nejspolehlivější známkou, že nám hrozí nebezpečí. Pak klekáme na zem a modlíme se, prosíce o pomoc."

Viděli jsme ještě mnoho sopek, i majestátní Osorno, nejkrásnější, sněhem pokrytou sopku chilskou. Lidé nám vyprávěli, že r. 1932 vybuchlo osm sopek současně a způsobilo mnoho škod. Zmiňuji se tu ještě o sopce Maipo, 5350 m vysoké, o níž se věřilo, že je vyhaslá, ale v poslední době znovu vybuchla, o sopce Quizápu, která vznikla před 37 lety a chrlila černé mraky kouře do výše 15.000 m. Výbuch bylo slyšet až ve městě Santiagu, vzdáleném pět hodin železnicí. Třásly se tam okna a dveře. Při výbuchu bylo vyhozeno na čtyři mi­liony krychlových metrů materiálu a jícen se roztrhl na 1000 metrů šíře. Lidé vyprávěli, že to vyhlíželo, jako když hoří obloha. Ustavičně hřmělo a na ki­lometry bylo vidět vybíjení elektřiny, což se podobalo bleskům. Výbuch osmi sopek měl za následek hrozné zemětřesení v celé zemi. Hustý sopečný popel, mraky plynů a sirných výparů ztěžovaly záchranné práce. Lidé prchali do hor, domy se řítily, požáry zuřily a rozmnožovaly zmatek. Ohromná stáda do­bytka prchala divoce z ohrad po stepích, zavátých popelem, voda v řekách byla otrávena sopečnými plyny a dobytek hynul žízní. Krvavě rudý, hrůzně krásný odraz požáru se tetelil nad vrcholky Kordiller.

A po roce vybuchlo dalších pět sopek, chrlilo popel, oheň a síru ve vel­kém okruhu a země se třásla. Nová hrůza a bída! Láva se rozlévala po úrod­ných polích, zalévala údolí, ničila vesnice, úrodu. Otravné plyny zahubily zví­řata i lidi. Jezera vystoupla ze břehů a zaplavila, co zbylo z úrody. Vláda hned pomáhala, ale přesto panovala v zemi bída a hlad a lid se zadlužil.