**Nazwa przedmiotu:**

Teoria architektury

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. arch. Maciej Czarnecki

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Architecture

**Grupa przedmiotów:**

**Kod przedmiotu:**

b-09KH-Ta

**Semestr nominalny:**

6 / rok ak. 2020/2021

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

27

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

-

**Język prowadzenia zajęć:**

angielski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

-

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 30h |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

wiedza z zakresu historii architektury

**Limit liczby studentów:**

-

**Cel przedmiotu:**

Zdobycie podstawowej wiedzy o teorii architektury. Poznanie wybranych traktatów, manifestów i programów ideowych, które odgrywają znaczącą rolę w architekturze. Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania teorii architektury poprzez analizę źródeł i formułowanie autorskiej polemiki krytycznej.

**Treści kształcenia:**

Zakres zajęć obejmuje m.in.:
 Lektoria i konwersatoria tematyczne realizowane w trakcie seminariów:
- ćwiczenia analityczno-krytyczne na podstawie wyboru tekstów;
- poznanie podstawowych definicji, metodologii badawczej, wskazówek bibliograficznych i redakcyjnych;
- rozwijanie umiejętności stosowania metod badawczych i graficznej reprezentacji omawianych zjawisk.
 Wykłady problemowe, prezentujące:
- wybrane doktryny i założenia teoretyczne;
- traktaty, manifesty, artykuły, publikacje źródłowe;
- pojęcia z zakresu dawnej i współczesnej myśli architektonicznej i myśli o sztuce.
Podejmowana jest próba uwidocznienia określonych dążeń materializujących się w architekturze poprzez analizę założeń teoretycznych (ideowych, formalnych, krytycznych, wartościujących, strukturalnych etc.).
Zakres zajęć obejmuje rozwijanie umiejętności samodzielnego odczytywania i formułowania wypowiedzi krytycznych i teoretycznych.
Zajęcia zawierają zestawienie dokonań w zakresie teorii architektury. Omawiany materiał umożliwia zdobycie przekrojowej wiedzy i nabycie orientacji w zakresie zjawisk obecnych we współczesnej myśli architektonicznej.

**Metody oceny:**

prezentacja tekstowo-graficzna studiów realizowanych w ramach seminarium, praca przeglądowa, elaborat, egzamin

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

Literatura podstawowa:
1. Architectural Theory from the Renaissance to the Present, Taschen, Köln 2003.
2. Architecture Theory since 1968, [red.] Hays K.M., M.I.T. Press 1998.
3. Biegański P., Architektura – sztuka kształtowania przestrzeni, Warszawa 1974, s. 80-141.
4. Conrads U., Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture, M.I.T. Press 1970 (lub wznowienia).
5. Constructing A New Agenda. Architectural Theory 1993-2009, [red.] Sykes A.K., Princeton Architectural Press 2010.
6. Kłosiewicz L., Hasło „Architektura”, [w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, z.1/2000, s.7-17.
7. Koolhaas R., Deliryczny Nowy Jork, Karakter, Kraków 2013
8. Kruft Hanno-Walter, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, Princeton Architectural Press, Princeton 1994 (również wersja niemiecka).
9. Loos A., Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Centrum Architektury, Warszawa 2013.
10. Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012.
11. Teorie i manifesty architektury współczesnej, [red.] Jencks Ch., Kropf K., Warszawa 2013.
12. Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, [red.] Jencks Ch., Kropf K., Wiley Academy 2003.
13. Theorizing A New Agenda for Architecture. An Anthology of Architectural Theory 1965-1995, [red.] Nesbit K., Princeton Architectural Press 1996.
14. Venturi R., Compexity and Contradiction in Modern Architecture, MOMA 1962.
15. Venturi R., Scott Brown D., Izenour S., Uczyć się od Las Vegas, Karakter, Kraków 2013.
16. Witruwiusz, O Architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 5-44.
Literatura uzupełniająca:
1. Artyści o sztuce [XIX-XX w.], PWN, Warszawa 1963.
2. Ballenstedt J., Architektura. Historia i teoria, PWN, Warszawa – Poznań 2000.
3. van Berkel B., Boss C., Niepoprawni wizjonerzy, Warszawa 1999.
4. Białostocki, J., Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976.
5. Huxtable, A.L., Kicked A Building Lately?, University of California Press 1988.
6. Leśniakowska M., Co to jest architektura, Warszawa 1996.
7. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500, PWN, Warszawa 1988.
8. Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze Zachodu, Warszawa 1999.
9. Przybylski C., Zasady projektowania, Warszawa 1936.
10. Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Warszawa 1999.
11. Rybczyński W., Najpiękniejszy dom na świecie, Wyd. Literackie, Kraków 2003.
12. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988.
13. Technology, Place & Architecture. The Jerusalem Seminar in Architecture, [red.] Frampton K., Rizzoli 1998.
14. Teoretycy artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, PWN, Warszawa 1974.
15. Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, PWN, Warszawa 1994.
16. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, PWN, Warszawa 1985.

**Witryna www przedmiotu:**

-

**Uwagi:**

-

## Charakterystyki przedmiotowe