**AK Test**

**B142 Stad en dorp**

**Nederzetting:** Een verzameling woningen en andere gebouwen. Ze kunnen sterk verschillen in vorm en soort. De hoofdsoorten zijn stad en dorp.

**Stad:** Nederzetting waar de gebouwen dicht op elkaar staan, vaak met hoogbouw. Verder wonen er veel mensen, is de bevolkingsdichtheid hoog en zijn werk en voorzieningen er geconcentreerd.

**Dorp:** Nederzetting zonder hoge gebouwen, maar met veel ruimte om de huizen. Er wonen weinig mensen, er zijn weinig bestaansmiddelen en weinig voorzieningen.

Meeste mensen wonen in de stad. Bij veel landbouw in een land meestal meer dorpen. Bij weinig landbouw meestal meer steden.

**B143 Stedelijk gebied**

**Agglomeratie:** Een centrale stad met daaraan vastgegroeide (voor)steden en dorpen. `

**Stadsgewest:** Uitgebreider dan een agglomeratie. Bestaat uit alle dorpen en steden die voor werk en voorzieningen op een centrale stad zijn gericht.

**Netwerkstad:** Als er over de plaatsen van een stadsgewest een netwerk van contacten ligt.

**Stedelijk gebied:** Wordt gevormd door stadsgewesten die (bijna) aan elkaar zijn gegroeid.

**Megapolis:** Stedelijke gebieden die met elkaar vergroeid raken.

**Metropool:** Een enorm grote agglomeratie

**B144 Landelijk gebied**

**Landelijke gebieden:** Gebieden met weinig bebouwing en veel open ruimte. Een ander woord voor landelijk gebied is platteland.

Drie hoofdvormen van grondgebruik: Landbouw (weilanden of akkers), natuurgebied, recreatie. Er komt steeds minder landbouwgrond.

**B145 Stedelijk of landelijk?**

**Adressendichtheid:**  Het aantal adressen binnen een cirkel van een kilometer noem je de omgevingsadressendichtheid of adressendichtheid.

Het verschilt bij hoeveel inwoners je mag spreken van een stad.

**B146 Urbanisatie**

**Verstedelijking:** De uitbreiding van stedelijke gebieden door de groei van het aantal stadsbewoners.

**Urbanisatie:** Ander woord voor verstedelijking

Twee redenen voor de toename van het aantal stedelingen: het trek van het platteland naar de stad en natuurlijke bevolkingsgroei (baby’s)

**B147 Suburbanisatie**

**Suburbanisatie:** De verstedelijking van het platteland rond een grote stad.

**Centrale stad:** De stad tussen het verstedelijkte platteland.

**Voorsteden:** Gesuburbaniseerde steden voor de centrale stad

Twee redenen voor suburbanisatie: mensen trekken van de stad naar het platteland en natuurlijke groei.

**B148 Nieuwe steden**

**Groeikernen:** Dorpen die aangewezen werden om nieuwe woonwijken op te kunnen bouwen.

**B149 Forensisme en mobiliteit**

**Forensen:** Mensen die voor hun werk heen en weer reizen tussen woongemeente en werkgemeente.

**Mobiliteit:** Het aantal verkeersbewegingen van mensen

**Automobiliteit:** Het aantal verkeersbewegingen met de auto van mensen

**File:** Langzaam rijdend of stilstaand verkeer

Steeds meer bedrijven zijn in de loop der jaren gesuburbaniseerd. Daardoor nam het aantal forensen toe.

**B150 Stadsvernieuwing**

**Woningnood:** Als de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod niet overeenkomt met de vraag naar woningen.

**Stadsvernieuwing:** De verbetering van verouderde wijken

**Sloop en nieuwbouw:** Een woonwijk gaat tegen de vlakte om daarop weer nieuwbouw te zetten

**Renovatie:** Het opknappen van oude huizen zodat ze voldoen aan moderne woonwensen

**Restauratie:** Het herstel van oude, waardevolle bouwwerken.

**B151 Woningdichtheid en woningbezetting**

**Woningbezetting:** Het aantal mensen per woning

**Woningdichtheid:** Het gemiddeld aantal woningen per vierkante kilometer.

**B152 Cityvorming en herinrichting**

**Cityvorming:** De afbreek van woningen om daarvoor in de plaats kantoren en winkels neer te zetten.

Het is gunstiger voor een bedrijf om zijn bedrijventerrein niet midden in een woonwijk te zetten.

**B153 Compacte stad en Re-urbanisatie**

**Compacte stad:** Het beleid om meer te bouwen in de steden en dicht tegen de steden aan, heet het beleid van de compacte stad.

**Re-urbanisatie:** Als na jaren van bevolkingsafname het aantal inwoners in een stad weer stijgt.

**B154 Nieuwe stadsbewoners**

Gevolgen van suburbanisatie voor steden: het inwoneraantal nam af en de samenstelling van de bevolking veranderde (er kwamen meer allochtonen met lage inkomens ipv mensen met hoge inkomens).

**B155 Etnische wijken**

**Ruimtelijke segregatie:** Het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken in bepaalde wijken

**Etnische wijk:** Woonwijk waar vooral mensen uit één bepaalde etnische groep wonen. Bijv. Chinatown.

Drie factoren voor het voortbestaan van etnische wijken: mensen zoeken de veiligheid van de groep, veel inwoners zijn arm en hebben geen geld voor een duurder huis buiten de wijk en discriminatie.

**B156 Getto’s**

**Getto:** Een hele arme etnische wijk, met grote problemen

**Probleemwijken:** Woonwijken met veel problemen (armoede, misdaad, drugsgebruik etc)

**Achterstandswijken:** Probleemwijken

Soms worden er bij een achterstandswijk sociaaleconomische maatregelen getroffen, waardoor er andere mensen naar de wijk worden getrokken.

**B157 Model van een stad**

**Binnenstad:** Het oudste deel van een stad. Er is nu veel cityvorming maar vroeger juist meer woonruimte.

**Stadscentrum:** Het kantoren-, winkel en uitgaansgebied in een stad.

**Centrale Zakenwijk:** Als er in (een deel van) het stadscentrum kantoren en winkels overheersen.

**Central Buisness District (CBD):** Centrale zakenwijk in het Engels.

**Oude woonwijken:** De wijken om het stadscentrum.

**B158 Grondprijs en grondgebruik**

Het grondgebruik in een stad wordt bepaald door de grondprijs.

**B159 Ruimtelijke ordening**

**Streekplannen:** Waarin de provincie de plannen van het wijk uitwerkt. Er staat in een streekplan in grote lijnen beschreven waarvoor de grond bestemd is.

**Bestemmingsplannen:** Waarin de gemeente nauwkeurig de bestemming van de grond regelt.

**B160 Herinrichten**

Gebieden die al lang ingericht zijn, worden opnieuw ingericht, omdat behoeften veranderen en de bevolking groeit.

**B161 Water en inrichting**

**Deltaplan:** Belangrijk Nederlands waterwerk dat Zuidwest-Nederland beschermt tegen de zee.

**Zuiderzeewerken:** De afsluitdijk en vijf grote droogmakerijen in het IJsselmeer

**Droogmakerijen:** Maken polders in water

**Ruimte voor de rivier:** Plan om rivieroverstromingen te voorkomen door de versterking en verhoging van dijken en door de verbetering van de waterafvoer

**Landaanwinning:** Winning van land

**Kwelders:** Buitendijkse, begroeide gronden die alleen bij extreem hoog water onder water lopen

**Opslibbing:** Na elke overstroming van een kwelder laat de zee een laagje slib achter. Daardoor komen de kwelders hoger te liggen en kunnen ze makkelijker worden ingedijkt.

**Ringdijk:** Dijk in de vorm van een ring

**Ringvaart:** Ontstaan door het weggraven van grond voor de ringdijk, hier stroomt het water in bij landaanwinning.

**B162 Dagelijkse en gespecialiseerde voorzieningen**

**Dagelijkse voorzieningen:** Voorzieningen die je (bijna) dagelijks gebruikt

**Gespecialiseerde voorzieningen:** Voorzieningen waar je maar (heel) weinig gebruik van maakt

**B163 Voorzieningen: verzorgingsgebied**

**Stedelijke voorzieningen:** Voorzieningen die je alleen in een stad vindt en niet in bijv. een dorp.

**Verzorgingsgebied:** Een gebied dat rond elke stad ligt dat voor allerlei stedelijke voorzieningen is aangewezen op die stad.

 **Verzorgingscentrum:** De centrale stad

**B165 Draagvlak, drempelwaarde en reikwijdte**

**Draagvlak:** Een voldoende aantal mogelijke klanten in een gebied

**Drempelwaarde:** Het minimum aantal mogelijke klanten om te kunnen bestaan

**Reikwijdte:** De maximale afstand die mensen willen reizen om van een voorziening gebruik te maken

**Grafieken, tabellen etc**



* verzorgingscentrum
* Grens van het verzorgingsgebied
* Draagvlak
* Drempelwaarde
* Reikwijdte

**Hoofdonderwerpen**

**Stedelijk en landelijk gebied:** In een stad komen steeds weer nieuwe woonwijken bij. Soms groeit een stad helemaal vast aan andere plaatsen in de buurt. Je hebt stedelijke gebieden en landelijke gebieden. Je weet of een gebied stedelijk of landelijk is door de adressendichtheid, maar er is geen vaste adressendichtheidsnorm voor een stad.

**Verstedelijking:** Soms breiden stedelijke gebieden uit door de groei van het aantal stadsbewoners. Maar het kan ook zo zijn dat het platteland rondom een stad juist verstedelijkt. Daardoor ontstaat er een grote vraag naar woningen in het landelijk gebied. Mensen die niet in dezelfde gemeente wonen en werken noemen we forensen. Doordat het aantal forensen toenam nam ook de mobiliteit toe.

**Stadsvernieuwing:** Soms moet er stadsvernieuwing in een stad plaatsvinden om woningnood te voorkomen. Bij de stadsvernieuwing moet rekening gehouden worden met veranderde omstandigheden zoals de woningbezetting en woningdichtheid. In een stad verandert het grondgebruik voortdurend. Een compacte stad staat vol met gebouwen. Als na jaren van bevolkingsafname het aantal inwoners in de stad weer stijgt, noem je dat re-urbanisatie.

**Leefbaarheid in grote steden:** De suburbanisatie had als gevolgen voor een stad dat het inwoneraantal afnam en de samenstelling van de bevolking veranderde. Soms zijn er etnische wijken in een stad. Getto’s, probleemwijken en achterstandswijken worden door herinrichting en sociaaleconomische maatregelen geprobeerd te voorkomen.

**Theorie van de stad en ruimtelijke ordening:** Een stad heeft meestal dezelfde inrichting als andere steden. Hiervan kun je een stadsmodel maken. Bij de inrichting van een stad wordt wel gelet op welke bestemming een stuk grond het best kan krijgen. Herinrichting vindt constant plaats en zal nooit stoppen.

**Water en inrichting:** Bij de inrichting moet ook met water rekening worden gehouden. Dit is in Nederland op verschillende manieren gedaan.

**Voorzieningen:** Je hebt dagelijkse en gespecialiseerde voorzieningen. Een stad heeft meer gespecialiseerde voorzieningen. Het verzorgingsgebied (en het verzorgingscentrum) van een stad bevat het meeste voorzieningen. Het verzorgingsniveau verschilt echter per stad. Het draagvlak, de drempelwaarde en de reikwijdte van een voorziening hangt af van het soort voorziening.