dr hab. Bożena Degórska

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Polska Akademia Nauk

**Ekologiczno-krajobrazowy kontekst suburbanizacji**

Niniejsza prezentacja została ukierunkowana na wykazanie negatywnych pod względem ekologicznym aspektów suburbanizacji przestrzeni wokół dużego miasta na przykładzie obszaru metropolitalnego Warszawy. W literaturze światowej pośród najważniejszych konsekwencji ekologicznych suburbanizacji wymieniane są fragmentacja krajobrazu i ważnych struktur przyrodniczych oraz znaczna konsumpcja terenów rolniczych, a także uszczelnianie gruntu. W polskich uwarunkowaniach nadmierne i żywiołowe rozprzestrzenianie tkanki miejskiej, zwłaszcza wokół dużych miast, zagraża nie tylko jakości życia, w tym m.in. relacjom międzyludzkim, ale także dalszemu właściwemu funkcjonowaniu ekosystemów oraz wartościom krajobrazowym. Ponadto generuje problemy dotyczące zrównoważonego planowania przestrzennego z uwagi na konsekwencje spowodowane niekontrolowaną utratą zielonej i błękitnej infrastruktury, co w wielu przypadkach może ograniczać efektywne kształtowanie „zielonych” układów niezbędnych do strukturalizacji przestrzeni i zapobiegania zjawisku urban sprawl. Petryfikacja obecnie powstającej w okolicach dużych miast bezładnej struktury funkcjonalno-przestrzennej będzie również trudnym do rozwiązania problemem przyszłych pokoleń. Wobec dalszej ekspansji miast i jej negatywnych następstw wykreowanie warunków realnej naprawy przestrzeni stanowi kluczową do rozwiązania kwestię polityki przestrzennej wymagającą podjęcia pilnych i skutecznych działań.