Prof. dr hab. Marek Degórski

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Polska Akademia Nauk

**Sururbanizacja a środowisko – kontekst dobrostanu człowieka**

Suburbanizacja jako proces polegający na przenoszeniu form przestrzennych miasta, podmiotów gospodarczych, ludności i życia miejskiego z jego centrum na tereny peryferyjne i do strefy podmiejskiej powoduje zmiany w funkcjonowaniu systemu przyrodniczego terenów otaczających. Narastająca antropopresja przekształca naturalne ekosystemy tych obszarów, wprowadzane są gatunki synantropijne, zaburzona zostaje gospodarka wodna obszarów, naturalne właściwości infiltracyjne i retencyjne gleb i gruntów, obniżanie poziomu wód gruntowych. Żywiołowy rozwój budownictwa wpływa negatywnie na łączność ekologiczną obszarów podlegających urbanizacji z obszarami otwartymi, ograniczanie przepływów energii i materii, a także ograniczeniu poprawnej aeracji obszarów zamieszkałych, co z kolei w powiązaniu z czynnikami endogenicznymi powoduje powstawanie i przestrzenne rozszerzanie się miejskiej wyspy ciepła. Celem prezentacji będzie pokazanie tych zjawisk oraz wskazanie ich negatywnych konsekwencji z perspektywy dobrostanu człowieka/mieszkańca.