**Nazwa przedmiotu:**

Przedmiot ograniczonego wyboru - blok B Planowanie przestrzenne

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. arch. Małgorzata Ewa Sikorska

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Geodezja i Kartografia

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

GK.NIK508

**Semestr nominalny:**

5 / rok ak. 2021/2022

**Liczba punktów ECTS:**

3

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

1. Liczba godzin kontaktowych: 30 godzin, w tym:
a) wykład - 8 godz.
b) ćwiczenia - 16 godz.
c) konsultacje - 6 godz.
2. Praca własna studenta: 45 godzin, w tym:
a) 30 godz. - przygotowanie projektu;
b) 15 godz. - przygotowywanie się do zaliczenia.

RAZEM: 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

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

1. Liczba godzin kontaktowych: 30 godzin, w tym:
a) wykład - 8 godz.
b) ćwiczenia - 16 godz.
c) konsultacje - 6 godz.

RAZEM: 30 godzin, co odpowiada 1.2 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

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

1.8 ECTS - 46 godz., w tym:
a) uczestnictwo w ćwiczeniach - 16 godz.
b) przygotowanie projektu - 30 godz.

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

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

**Wymagania wstępne:**

brak

**Limit liczby studentów:**

-

**Cel przedmiotu:**

Zapoznanie studentów z obecnym systemem planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych, które wpływają na funkcjonowanie systemu planowania oraz uwarunkowań polityczno-kulturowych. Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ich historycznymi uwarunkowaniami.

**Treści kształcenia:**

Podstawowe pojęcia związane z planowaniem. Historia planowania rozwoju polskich miast z podziałem na okresy historyczne. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym – koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, programy zawierające zadania rządowe. Planowanie przestrzenne w województwie – plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Planowanie przestrzenne w gminie – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzje administracyjne i spec-ustawy.

**Metody oceny:**

Kolokwium pisemne w formie pytań opisowych.
Ocena opracowania projektu urbanistycznego - interpretacji przestrzennej wybranego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obejmującego tereny wskazane do zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną różnych typów (szeregowa, bliźniacza, wolnostojąca) i usługi towarzyszące, oraz raportu z obliczeniami uzyskanych wskaźników intensywności zabudowy i wskaźnika PBC

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

Maciej Nowakowski, Barbara Bańkowska (2013) „Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910 – 2010)”, Oficyna Naukowa
Wybrane obowiązujące akty prawa

**Witryna www przedmiotu:**

-

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt GK.NIK508\_W1:**

zna merytoryczną zawartość dokumentów planistycznych

Weryfikacja:

odpowiedź

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_W12

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt GK.NIK508\_U1:**

potrafi zinterpretować zapisy dokumentów planistycznych

Weryfikacja:

opracowanie projektu urbanistycznego

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_U01, K\_U03

**Powiązane efekty obszarowe:** T1A\_U01, T1A\_U03