**H3**

**Par 2**
Een stad heeft 4 kenmerken:
- een bepaalde, per land verschillende omvang;
- een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringde gebied;
- een beroepsbevolking die vrijwel uitstuitend werkt in de secundaire en tertiaire sector;
- een groot aantal functies voor het gebied rond de stad (uitgaan, werk, winkels).

Er zijn heel veel steden in de wereld. Je kunt ze indelen in 3 groepen:

1. Megastad:
Heeft ong. 10 miljoen of meer inwoners
Vooral in de (semi)perifirie ◊ veel mensen van het platteland vluchten naar de stad. Deze stad kan groter zijn dan een wereldstad maar is minder belangrijk.

2. Wereldstad:
Veel inwoners (ook ong. 10 miljoen of meer)
Is voor een groot deel v/d wereld een belangrijk centrum op het gebied van economie, cultuur en politiek. Vooral in rijke landen.

3. Hoofdstad
In een land meestal de belangrijkste stad.
In de ligging van steden is een duidelijk verschil tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden:

-Rijke landen: zijn meestal meer grote steden. Die zijn dan op veel manieren met elkaar verbonden en vormen zo een stedelijk netwerk: een groep van steden in een land die onderling op tal van manieren verbonden zijn met de centrale stad.

-Ontwikkelingslanden: er is er vaak maar 1 megastad. Dat heet een primate city: een stad die, gelet op aantal inwoners en functies, veel groter en belangrijker is dan de tweede stad in het land.

Om de spreiding van steden te verklaren kijk je naar 2 soorten kenmerken:
Site: Dan gaat het om de kenmerken van de plaats ( vruchtbare gebieden, kruispunt van handels wegen, langs een rivier, bij de kust of op een vindplaats van grondstoffen)
Situation: Dan gaat het om de ligging ten opzichte van andere gebieden

Steden liggen opvallend vaak aan of dichtbij de kust. Dat geldt vooral voor de steden met een koloniaal verleden. Logisch, want de steden moesten vanuit het moederland over water goed bereikbaar zijn. De opbouw van deze steden wordt overigens ook vaak gekenmerkt door het patroon van de koloniale dubbelstad: een stad die bestaat uit een westers en een niet-westers stadsdeel.
**Par 3**
Urbanisatiegraad: hieraan kun je zien wel percentage van de bevolking in steden woont.

De urbanisatiegraad in rijke landen is hoog maar stopt. Vanuit de centrale stad trekken mensen en bedrijven naar plaatsen rond de stad: suburbanisatie. Suburbanisatie: proces waarbij mensen en bedrijven vanuit een stad naar het omringende platteland trekken. Men zoekt rust, veiligheid en natuur (bijvoorbeeld ook als ze een gezin gaan stichten).

De urbanisatiegraad in arme landen was laag maar groeit enorm door de trek van het platteland naar de stad: urbanisatie. Urbanisatie: proces waarbij mensen van het platteland naar de stad trekken. Deze urbanisatie richt zich vaak op de primate city. Hier zit meestal de regering, meeste industrie en diensten en beste voorzieningen.

De primate city groeit in veel landen uit tot een echte megastad door:
-hoge urbanisatietempo
-de uitbreiding van de stad waarbij omringende steden en dorpen worden opgeslokt
-hoog geboorteoverschot

Opbouw v/e stad:
Grote steden hebben allemaal een CBD: een centrum waar allerlei kantoren, winkels en uitgaangsgelegen-heden zijn gevestigd. In het CBD wonen bijna geen mensen, omdat de grondprijzen erg duur zijn. Daaromheen liggen vaak oudere arbeidswijken, waar mensen met een lager inkomen wonen. Aan de rand van de stad liggen de nieuwere woonwijken, suburbs ◊ voorsteden.

Elke (mega)stad heeft:
1 of meer zakencentra
1 zone met overwegend industrie
woonwijken v/d rijken

Binnen arme woonwijken heb je grote verschillen:
De nieuwe wijken: zijn nog gemaakt van blik, karton, hout en modder zonder enige voorzieningen.
De oudere wijken: zijn door de bewoners vaak flink opgeknapt.
 **Par. 4**
Urbanisatietempo: percentage waarmee de urbanisatiegraad jaarlijks toeneemt.

In de grote steden van arme landen is alle open ruimte opgevuld met krottenwijken. Rond de stad zijn er veel krottenwijken. Kenmerken v/d krottenwijken:
\* vaak illegaal gebouwd door migranten
\* weinig of geen voorzieningen
\* zeer hoge woningdichtheid: het aantal woningen per hectare.
Veel migranten bouwen aan de rand van de stad een krotje.
**par. 7**
Tot 1800 was Amsterdam veruit de grootste stad van het land en een echte primaty city. Maar toen in 19e eeuw de trek vanuit het platteland naar de steden begon, richtten de migranten zich op meerdere steden. In West-Nederland groeide niet alleen Amsterdam maar ook Den haag, Rotterdam en Utrecht. Elke stad kreeg een eigen taak.

Den Haag: nationale bestuurscentrum.
Rotterdam: internationale haven- en industriestad
Utrecht: nationaal distributie- en vergadercentrum.
Amsterdam: belangrijk diensten- en toeristencentrum.

Na 1900 groeiden veel steden over hun stadsgrens heel en slokten omringende gemeenten op. De stad werd een agglomeratie ◊ aaneengesloten stedelijke bebouwing die zich over meer dan 1 gemeente uitstrekt.

Na de grote trek naar de steden, gaan in 1960 steeds meer mensen naar het platteland. De suburbanisatie komt op gang ◊ mensen willen niet meer wonen in overvolle steden waar geen geschikte en betaalbare woning te vinden is. En de gestegen welvaart maakt het mogelijk om te gaan. Bedrijven gaan ook naar het platteland omdat ze daar:

beter bereikbaar zijn
er is meer ruimte
de grond is goedkoper

De invloed van de stad breidt zich intussen steeds verder uit over het omringde platteland. Er ontstaat een stadsgewest ◊ een stedelijk gebied waarin de omringende plaatsen op tal van manieren verbonden zijn met de centrale stad. Maar deze stadsgewesten groeien ook steeds meer naar elkaar ◊ de verbindingswegen tussen 2 stadsgewesten zijn de ideale vestigingsplaatse voor mensen en bedrijven. Zo ontstaan stedelijke gebieden: gebieden waarin een aantal stadsgewesten liggen die goed met elkaar verbonden zijn.

De Randstad met als centrale steden Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam is daar een voorbeeld van. De Randstad is een hoefijzervormig gebied met ruim 6 miljoen inwoners en in het midden een ‘’groen gebied.’’

De overheid probeert de aantasting v/d openruimte tegen te gaan door tégen de grote steden aan extra terreinen voor woningbouw aan te wijzen ◊ Vinex-locaties: een stadsdeel dat tegen de oude stad is aangebouwd.

Er zijn elke dag veel files, dat heeft te maken met een functie van een stad. Een stad heeft functies waarvan mensen buiten de stad gebruik van maken: uitgaan, werken en winkelen. Bijv. een universiteit, bioscoop, theater, ziekenhuis en grote warenhuizen.

In een dorp zijn minder voorzieningen, dit heeft te maken met de drempelwaarde ◊ minimum aantal mogelijke klanten dat nodig is om een product of dienst op een bepaalde plaats met winst te kunnen aanbieden. Een grote stad heeft een hoog dienstniveau, waarvan niet alleen de stadsbewoners gebruikmaken.

Reikwijdte ◊ de afstand die klanten willen afleggen voor een bepaalde dienst of goed.

De reikwijdte bepaalt uiteindelijk de omvang van het verzorgingsgebied ◊ het gebied dat door één plaats wordt voorzien van goederen en diensten.

 **H4 par 8**
Veel mensen hebben de afgelopen 30 jaar de stad verlaten.

De vertrekkers: vooral gezinnen met jonge kinderen en met een midden- of hoger inkomen.

De nieuwkomers: vaak studenten, werkende jongeren, immigranten, mensen met een laag inkomen

De nieuwe stedelingen horen vaak tot de laagste inkomensgroep ◊ de stad verliest een draagkrachtige bevolkingsgroep. De stad krijgt er burgers voor terug die juist steun v/d gemeente verwachten. Voor oplossingen kijkt de gemeente naar haar rijke buurgementen. Het liefst zou de centrale stad zijn gemeentegrenzen uitbreiden tot aan de randen v/h stadsgewest.

De grootste uitdaging voor het gemeentebestuur is de stad weer aantrekkelijk te maken voor de bewoners. Dat kan alleen door te zorgen voor een goede woonomgeving + betaalbare woningen. Mogelijkheden:

Renovatie ◊ het opknappen van (oude) huizen

Sanering ◊ het afbreken van huizen en wijken en ze vervangen door nieuwbouw.

Opvullen van verlaten industrie- en haventerreinen en openplekken. Opknappen v. straten en pleinen

Vinex-locaties ◊ compleet nieuwe wijken worden tegen de oude stad aangebouwd

Achter alle 4 de maatregelen zit het idee v/d compacte stad ◊ gebruik de stedelijke ruimte zo goed mogelijk + spaar de open ruimte buiten de stad.

Achterstandswijken liggen vaak in de 4 grote steden (A, U, R, D). Je vindt er vaak een concentratie van niet-westerste allochtonen en mensen met een laag inkomen. Segregatie ◊ het gescheiden wonen v. verschillende bevolkingsgroepen in een stad. Segregatie gaat niet goed samen met de integratie in de NL’se samenleving.

Naast sanering en renovatie besteedt de overheid veel aandacht aan het verbeteren v/d woonomgeving: straten, pleinen en parken. Publieke ruimte ◊ deel van een wijk of stad dat voor iedereen toegankelijk is.

Door maatregelen hoopt de overheid dat de wijk ook aantrekkelijk wordt voor de middenklasse en niet verder afglijdt. ◊ trapveldjes, speeltuins, straatverlichting, winkels/cafés krijgen ondersteuning, kleine politiepost en speciale scholingstrajecten. De probleemwijk wordt een prachtwijk.