In dit document vind je alle begrippen (uit periode 1) die terug kunnen komen in de kennistoets.

Om een voldoende te behalen voor de kennistoets kun je:

1. de aangeboden begrippen voor je specialisatie uitleggen.
2. de aangeboden begrippen van het thema sociale innovatie (people) uitleggen.
3. de aangeboden begrippen van het thema natuur & milieu (planet) uitleggen.
4. de aangeboden begrippen van het thema management (people, profit, vaardigheden IBS) uitleggen.

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019-2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | Planet | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| Klimaatadaptatie | Je kunt het begrip uitleggen en voorbeelden geven |
| Dak en gevelgroen | Je kent het begrip en kan de voordelen toelichten |
| Betekenis groen voor ons klimaat | Je kunt de betekenis van groen voor ons klimaat uitleggen |
| Groene gezonde wijk | Je kunt het begrip toelichten en uitleggen aan de hand van voorbeelden |
| Openbaar groen & biodiversiteit | Je kunt het begrip toelichten en uitleggen aan de hand van voorbeelden |
| Bomen & effect van soorten op stadsklimaat | Je kunt de effecten toelichten en uitleggen aan de hand van voorbeelden |
| Groenbeheer in de stad | Je kunt de rol van groenbeheer uitleggen in relatie tot de leefbare stad |
| Soorten groene gevels | Welke soorten groene gevels zijn er en wat zijn de verschillen. Je kunt aangeven wat het verschil is tussen grondgebonden en niet-grondgebonden groene gevels en welk type in welke situatie de voorkeur heeft. |

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019 -2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | People | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| Innovatie op gebied van:   * Strategische innovatie * Technische innovatie * Sociale innovatie | Bij strategische innovatie gaat het om een totaal nieuwe manier van inspelen op je externe omgeving, waardoor de structuur en de wijze van concurreren in je bedrijfstak fundamenteel wijzigt. Bijv. Uber, Netflix en Amazon.  Bij technische innovatie gaat het om vernieuwingen, aanpassingen en/of verandering in technologische ontwikkeling. Bijv. de technische ontwikkelingen van zelfsturende auto’s of robotica.  Bij Sociale innovatie gaat het om initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken |
| Innovatie op gebied van:   * Product leadership (product/dienst perspectief) * Operational excellence (interne processen) * Customer intimacy (klanten perspectief) | Bij product leadership innoveer je in de ontwikkelingen en vermarkten van je product/dienst. Bij operational excellence innoveer je op interne bedrijfsprocessen (bijv. HRM). Bij customer intimacy innoveer je de relatie/contact met je klanten |
| Innovatie op gebied van:   * People * Planet * Profit | Innovatie voor het veranderen/versterken van de samenhang tussen de people, planet en profit. |
| Redenen voor Sociale innovatie | * 24/7 economie * Crisis * ICT * Ontgroening en vergrijzing |
| Transformatie van “organisational innovation” naar “social innovation” | Van rendement en groei naar continuïteit en participatie. |
| Leefbaarheid | Leefbaarheid is de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. |
| Gedragsverandering | Onder bekwaamheden verstaan we kennis en vaardigheden die mensen nodig hebben om bepaald gedrag te vertonen of om hun gedrag te veranderen. Als iemand bijvoorbeeld niet kan fietsen, heeft beleid dat zich richt op vaker fietsen naar het werk, voor deze persoon geen zin. Tenzij er eerst aandacht aan de bekwaamheden wordt besteed. Motieven zijn de persoonlijke drijfveren van mensen, die richting geven aan gedrag. Motieven voor gedrag zijn heel divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om het belang dat mensen hechten aan wat anderen doen, om de inschatting die mensen maken of ze in staat zijn om hun gedrag te veranderen, of om emoties. Daarnaast wordt de manier waarop we ons gedragen beïnvloed door de omstandigheden. Bijvoorbeeld de fysieke omstandigheden; een smalle weg leidt tot ander rijgedrag dan een brede. De economische omstandigheden kunnen leiden tot financiële zorgen, en daarmee het keuzeproces beïnvloeden bij bijvoorbeeld de aanschaf van energiebesparende maatregelen. De manier waarop mensen zich uiteindelijk daadwerkelijk gedragen verloopt vervolgens via onbewuste en bewuste keuzeprocessen in hun brein. Een voorbeeld daarvan is de gewoonte om op basis van het geluid van de motor naar een volgende versnelling te schakelen. Of de aanname dat afvalscheiding zinloos is omdat alles uiteindelijk toch weer bij elkaar komt. |

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019 -2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | Vaardigheden IBS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| Theoretisch kader | Eventueel een voorlopig (theoretisch) antwoord op de vraag, een model, eerdere onderzoeksresultaten over dit onderwerp |
| Onderzoeksmethode | Met de onderzoeksmethode bepaal je op welke manier de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. Daarom is het van belang dat de hoofdvraag/onderzoeksvraag en deelvragen al geformuleerd zijn. |
| Deskresearch | Interne data, externe data |
| Fieldresearch | Omschrijf Fieldresearch. Je kunt aangeven wanneer en waarom je fieldresearch toe kan passen. Je kunt aangeven wat de voor- en nadelen zijn van Fieldresearch. Je kunt aangeven welke methodes worden ingezet bij Fieldresearch. |
| Kwantitatief onderzoek | Je kunt omschrijven wat de kenmerken zijn van de methode, kunt er voorbeelden van geven en wat de voor-en nadelen zijn. Wanneer zet je wat in?   * + Groepsdiscussie   + Diepte-interview |
| Kwalitatief onderzoek | Je kunt omschrijven wat de kenmerken zijn van de methode, kunt er voorbeelden van geven en wat de voor-en nadelen zijn. Wanneer zet je wat in?   * + Schriftelijk onderzoek   + Face-to-face onderzoek   + Telefonisch onderzoek   + Interactive voice response   + Online onderzoek/enquête   + Observatie & registratie |
| Demografische kenmerken | Het indelen van een markt op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, religie of inkomen. |
| Geografische kenmerken | Het indelen van een markt op basis van geografische criteria als land, streek of plaats. |
| Psychografische kenmerken | Het indelen van een markt op basis persoonlijkheid en levensstijl |
| Sustainable Development Goals | <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> |
| Micro, meso, macro | **Micro-omgeving**: krachten in het organisatie die van invloed zijn op het vermogen om succesvolle relaties met klanten op te bouwen. **Meso-omgeving**: directe omgeving van het bedrijf. **Macro-omgeving**: bredere maatschappelijke krachten die de markt beïnvloeden. |
| APA normen | <https://specials.han.nl/sites/studiecentra/auteursrechten/bronnen-vermelden/apa-normen/> |

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019 -2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | Lifestyle | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| GVO model   * Intentionele gvo * Faciliterende gvo | GVO staat voor gezondheidsvoorlichting en –opvoeding. Het wordt ingezet om gedragsverandering teweeg te brengen met als doel de gezondheid te vergroten.  Nadruk ligt op het planmatige, door onderzoek en theorie gestuurde ontwikkeling, implementatie en evaluatie van gezondheidsinterventies.  We onderscheiden 2 soorten gvo:  Intentionele gvo   * De intentie is om het gedrag te veranderen * Sturende manier   Faciliterende gvo   * Bedoeld om kennis te vergroten * Vrijblijvender |
| GVO cyclus | Verschillende stappen:   * Gezondheidskundige analyse * Verkenning van het probleem * Gedragsdeterminanten (bijv. fysieke en sociale) * Bestuderen van gedragingen die een relatie hebben met het gezondheidsprobleem. * Gezondheidskundige interventies * Op basis van de determinanten kom je tot interventies, acties die tot gedragsverandering kunnen leiden. * Evaluatie   Beoordelen van de effectiviteit van de interventies en het proces |
| ASE model | Het ASE model helpt bij het bepalen van de gedragsdeterminanten. Het is opgebouwd uit:  Attitude  De opvattingen van een persoon, gebaseerd op kennis, ervaringen en voorbeelden.  Sociale invloed  Invloed van de sociale norm, invloed van groepen en de drang om aan te passen of erbij te horen beïnvloeden het gedrag.  Eigen effectiviteit  Inschatting of iemand zelf ander gedrag kan uitvoeren. Dit wordt bepaald door het zelfbeeld, ervaringen en persoonlijke kenmerken. Invloed van buitenaf en financiële situatie wegen ook mee in de eigen effectiviteit. |
| Model van Lalonde | Geef de factoren weer die een effect hebben op de gezondheid van een individu of groep.  Niet alle factoren zijn beïnvloedbaar, maar toch is het goed ze in kaart te brengen voor een compleet overzicht. |
| ANGELO-raamwerk | Afkorting voor: Analysis Grid for Environments Linked to Obesity  Model om omgevingsfactoren in kaart te brengen die effect hebben op de leefstijl/gezondheid een persoon of groep.  Bron: <https://www.loketgezondleven.nl/vraagstukken/bevorderen-gezond-gedrag/greep-theorie/modellen-en-theorieen> |
| Wet Publieke Gezondheid | De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen/vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.  Bron: <https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/wet-publieke-gezondheid> |
| Interventies | Acties die ingezet kunnen worden om tot gedragsverandering te komen. |
| Psychische gezondheid | Het begrip psychische gezondheid verwijst naar cognitief, emotioneel en sociaal welzijn. Psychisch gezonde personen voelen zich over het geheel genomen tevreden, zijn in staat om te genieten, denken positief, kunnen omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties. Een officiële definitie van psychische gezondheid is er niet volgens de WHO. De betekenis hangt af van allerlei aspecten, zoals de cultuur waarin iemand leeft, zijn/haar subjectieve beleving of vanuit welk theoretisch kader naar psychische gezondheid gekeken wordt.  bron: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/psychische-gezondheid/cijfers-context/trends#definitie--node-psychische-gezondheid> |
| welvaartsziekten | Welvaartsziekten zijn ziekten en aandoeningen die kenmerkend zijn voor een welvarende levensstijl zoals in veel westerse landen gebruikelijk is. Bron: <https://www.ensie.nl/redactie-ensie/welvaartsziekten>  De meest bekende welvaartsziekten zijn kanker, obesitas, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Bron: <https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/108139-wat-zijn-welvaartsziekten.html> |
| Arbobeleid | Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Arbobeleid is wettelijk bepaald. |
| Ergonomie | Ergonomie is de wetenschap die zich richt op het afstemmen van hulpmiddelen en omstandigheden op de eigenschappen van de mens waardoor mensen optimaal kunnen functioneren. Dit beslaat het hele gebied van bijvoorbeeld een goede bureaustoel tot een efficiënt werkproces in de keuken van een restaurant. Ergonomie levert zo een belangrijke bijdrage aan het veilig en gezond kunnen inrichten van een werkplek. |
| Wet Verbetering Poortwachter | De rechten en plichten van de werkgever en van zieke werknemers liggen vast in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De WVP is een verzameling van wijzigingen in bestaande sociale zekerheidswetten. |
| Integraal gezondheidsbeleid | Integraal gezondheidsbeleid is erop gericht de gezondheid of determinanten daarvan in samenhang te beïnvloeden. |
| Het model van Dahlgren & Whitehead (1991), | * Het model van Dahlgren & Whitehead geeft de belangrijkste determinanten van gezondheid in lagen aan, in de vorm van een regenboog. In het midden van het model staat het individu. Individuen hebben een leeftijd, zijn man of vrouw en hebben een aantal aangeboren eigenschappen die voor het grootste gedeelte vaststaan. Om hen heen zijn er factoren die beïnvloedbaar zijn door bijvoorbeeld beleid. * Als eerste zijn dat de leefstijlfactoren zoals voeding, bewegen, veilig vrijen, roken en drinken. De laag daaromheen is de sociale omgeving, onder andere gezin, familie, vrienden, collega’s en buurtgenoten. Daar omheen zit weer een laag die bepaalt in hoeverre personen in staat zijn hun gezondheid te onderhouden dat wil zeggen leef- en werkomstandigheden, voedselvoorziening en toegang tot belangrijke middelen en diensten. Ten slotte hebben economische, culturele en milieu factoren ook invloed. Dit is de maatschappelijke context, ook wel het macro niveau genoemd.   De factoren in de verschillende lagen van het model hangen met elkaar samen: leefstijl is ingebed in sociale normen en netwerken en dit hangt weer samen de sociaal-economische en culturele omgeving. De verschillende determinanten van gezondheid interacteren met elkaar. Sociale factoren interacteren met de biologische factoren en ook met de sociale geschiedenis van een individu en vormen zo gezondheid. Fysieke factoren zitten om de sociale factoren heen. Wil je fysieke determinanten van gezondheid bewerkstellingen dan heb je sociale structuren nodig om dat te realiseren. |
| Eenzaamheid | Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van een persoonlijke waardering van een situatie waarin iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. Eenzaamheid is dus een persoonlijke, subjectieve ervaring. Gevoelens van eenzaamheid hebben vooral betrekking op gebreken in de kwaliteit van relaties. Maar iemand kan zich ook eenzaam voelen doordat het aantal contacten lager is dan gewenst (Gierveld-de Jong & van Tilburg, 2007).  Er zijn twee soorten eenzaamheid (van Tilburg, 2007):  **Emotionele eenzaamheid**  Als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in).  **Sociale eenzaamheid**  Als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen.  Bron: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#definitie--node-wat-eenzaamheid> |
| Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak | Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of communitybenadering genoemd, is een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak met als doel het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp en het aanpakken van gezondheidsachterstanden.”  Bron: Loket Gezond leven |
| Sport en bewegen | Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Sport en bewegen is ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.  Bron: <https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/leefstijlthemas/sport-en-bewegen> |
| Beleidswijzer Sport en Bewegen | De nieuwe Beleidswijzer Sport en Bewegen is een handig hulpmiddel voor gemeenten om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dat kan een zelfstandige nota zijn, maar ook een onderdeel van het gezondheidsbeleid of een Wmo-beleidsnota.  Bron: <https://www.kenniscentrumsport.nl/ons-aanbod/instrumenten/beleidswijzer-sport-en-bewegen/> |

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019 -2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | Vrije tijd | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| Subsidie | * van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt.   Toepassing bij het organiseren van evenementen. |
| Duurzame evenementen | Evenementen die op een dusdanige manier georganiseerd worden zodat de behoeften van de volgende generaties niet in het gedrang komen. |
| Invloed op Vrijetijdsgedrag | * Maatschappij * Sociale structuur * Sociale cultuur |
| Maatschappij | * Meestal bepaald door landsgrenzen * Gebruiken en gewoontes in een land * De manier waarop de staat is ingericht |
| Sociale structuur | * Sociale netwerken * Verschillende sociale structuren * Verschillende posities |
| Sociale cultuur | * Invulling van de sociale structuur (hoe) * Cultuur: alles wat de mens heeft voortgebracht (materieel en immaterieel)   Cultuur: het geheel aan waarden, normen, opvattingen, instituties en tradities dat een samenleving of een groep mensen kenmerkt |
| Elementen voor aantrekkelijk vrijetijdsbesteding | 1. Authenticiteit 2. Contact en ontmoeting 3. Participeren en ontspannen 4. Spel 5. Prikkeling en emotie 6. Zelfontplooiing en inspiratie 7. Veiligheid en herkenning 8. Perceptie van hier en nu |
| Meerwaarde van leisure voor de stad | Leisure speelt een belangrijke rol in het aantrekkelijk maken van een stad. Hiermee verbinden steden bedrijven, bewoners en bezoekers aan zich. |
| Relatie leisure – leefbaarheid – economische waarde | Dit verbinden zorgt op zijn beurt weer voor economische groei, het vergroten van de leefbaarheid van de stad (wanneer met mate) en het gevoel van verbinding met de stad (gevoel van thuis maar ook verantwoordelijkheid), sociaal (ontmoeten van mensen) creativiteit, gezondheid (zowel mentaal als fysiek). |
| Relatie leisure - Gentrificatie | Leisure kan ook een positieve invloed hebben op de waarde van woningen. Wanneer er creatieve bedrijven en culturele centra in de buurt zijn. |
| Maslow | Het model van Maslow kan je gebruiken om te duiden welke waarde een activiteit voor een bezoeker kan hebben. Leisure kan op verschillende niveaus van malsow waarde toevoegen |
| Concepting | Het gaat er eigenlijk om hoe je bepaalde ideeën omzet tot een bepaald concept, een soort geheel. In een concept komen dus meerdere ideeën samen. Ze vormen dan een logisch geheel. Het concept kan vanuit dit opzicht ook gezien worden als een soort kapstok waar je alles aan op kunt hangen.  Een concept moet toegevoegde waarde hebben en mensen inspireren. Bij een goed concept zijn de volgende waarden of zintuigen van belang:  - Design: het gaat niet alleen om functionaliteit maar het moet ook de zintuigen prikkelen;  - Storytelling: waarmee je de emotie raakt en er een gevoel aan koppelt;  - Symphony: het vermogen om nieuwe relaties en combinaties te maken die eerder door niemand werden gezien;  - Emphathy: wat beweegt en raakt mensen?  - Play: speelsheid, humor en luchtigheid zijn essentieel;  - Meaning: betekenis geven aan de wereld vanuit het “waarom” je iets doet |
| Doelgroep - doelgroepanalyse | Zorg dat je zo veel mogelijk over je doelgroep te weten komt.  Analyseer:  Wat vinden ze leuk  Verwachtingen  Waar is je doelgroep?  Hoe de doelgroep tegenover het onderwerp staat |
| Doelstelling evenementen | Vaak zal er een combinatie van verschillende doelstellingen zijn. Probeer een hoofddoelstelling te bepalen en stem de andere doelstellingen (subdoelstellingen) af op je belangrijkste doelstelling. Denk na over de belangen van je genodigden. What`s in it for them? Waarom zouden ze tijd vrij willen maken om naar jouw evenement te komen? |
| ABC imagineering | Het maken van de beleving doorloop je door A te analyseren van het ‘probleem’ B te broeden (brainstormen) en C van Creeren (van concept) uit te komen |
| Beleving (in Leisure) | Met verbeelding een blijvende indruk achterlaten op bezoeker. |
| Variabele en vaste kosten | Kosten die meedalen of stijgen met o.a. aantal bezoekers/ consumpties zijn variabel. Doen zij dit niet, staan ze vast, dan zijn het vaste kosten |
| Variabele en vaste inkomsten | Inkomsten die meedalen of stijgen met o.a. aantal bezoekers/ consumpties zijn variabel. Doen zij dit niet, staan ze vast, dan zijn het vast inkomsten |
| Financieringsmogelijkheden events | Subsidie, crowdfunding, sponsoring |
| Customer journey | het pad dat een consument/bezoeker aflegt om uiteindelijk een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen. Met behulp van de inzichten die een customer journey kunnen opleveren, kunnen bepaalde bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd.  Juist in leisure van belang als je bezig bent met een beleving te creeren voor de bezoeker |
| B2b B2C B2P | Verschillende doelgroepen voor wat je organiseert  Bedrijf naar bedrijf  Bedrijf naar consument (particulier)  Bedrijf naar eigen medewerkers |
| Citymarketing/ citybranding | Dit vakgebied heeft als doel om steden zo goed mogelijk te positioneren tov van andere steden om zo meer bewoners, bedrijven, investeerders, studenten en bezoekers aan te trekken. Daarmee wordt de economische positie van de stad verbeterd. |
| Barometer duurzame evenementen | Onderwerpen op deze barometer zijn deze waarop bij evenementen duurzaamheidswinst te behalen valt.  Te weten:   * Evenementorganisatie en duurzaamheid (organisatie, personeel en bezoekers) * Energie * Water, hygiëne en schoonmaak * Afval * Mobiliteit * Locatie * Catering * Bodem en groen |
| Ethiek en leisure | Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling) of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.  Ethische dillema`s in de vt sector. Voorbeelden kunnen onderscheiden. |
| Leisure regie | * Vakgebied waarbij je het belang van verschillende partijen in kaart brengt en deze verbind. * Bij het organiseren van evenementen is er heel vaak sprake van verschillende belangen.   Proces beschrijven, volgordelijkheid |

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019 -2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | Stad & Wijk | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| Subsidieaanvraag: waarom, wanneer en het proces. | Bij sommige activiteiten heb je extra budget nodig om doelen te bereiken. Hiervoor kun je terecht bij subsidieverstrekkers.  -Je kent 2 soorten subsidieverstrekkers  -Je weet wat je moet doen als je subsidie wilt aanvragen en je weet hoe het proces loopt  -je kunt een voorbeeld bedenken voor een subsidieaanvraag om leefbaarheid in je eigen buurt (inhoud en proces) |
| Bestemmingsplan | In dit beleidsplan is de visie van de gemeente op ruimtelijk ordening van de stad concreet uitgewerkt. De gemeente beschrijft wat de bestemming van de grond in die stad is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen, of woningen mogen worden uitgebreid en zo ja, hoe  -Je weet waarom een bestemmingsplan belangrijk is voor de ruimtelijke ontwikkeling van een stad.  -Je kunt de koppeling leggen met leefbaarheid.  -Je kent de verschillende fasen van voorbereiding tot beroep |
| Omgevingswet | Deze wet is een samenvoeging van 26 wetten en treed in werking in 2021. Voor gemeenten, bewoners en bedrijven is het belangrijk om nu al anders te werken.  -Je kent de 3 onderdelen van de omgevingswet  -je kunt een relatie leggen met de leefbare stad  -je kunt een relatie leggen met participatie |
| Servicewijk | Servicewijken zijn gewone wijken waar wonen, welzijn en zorg zo georganiseerd zijn dat mensen, al dan niet met een zorgvraag, zo lang en prettig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. |
| Aandachtswijk en Vogelaarwijk. | Aandachtswijken zijn wijken die in een langere periode slecht scoren op meerdere thema's: veiligheid, sociaaleconomisch en/of fysiek. In 40 van deze woongebieden werden in de kabinetsperiode Balkenende IV (2007-2010) gestart met extra investeringen. Dit waren de Vogelaarwijken of krachtwijken. Bewoners, gemeenten en corporaties werkten hierin samen met tal van andere partners.  -je kunt integrale wijkaanpak uitleggen  -je kent de vijf thema’s van de Vogelaaraanpak  -je kunt aangeven welk thema toen niet op de wijkagenda stond maar nu wel |
| Gentrificatie | Dit is het proces wanneer een eenvoudige buurt in de (buurt van) binnenstad wordt opgewaardeerd (= de huizen worden opgeknapt en de prijzen van de huizen stijgen) door de komst van vaak creatieve en rijkere mensen. Hierdoor kunnen mensen met een lager inkomen daar niet meer terecht omdat het te duur is geworden. |
| Gebiedsontwikkeling | Een gebiedsontwikkeling kenmerkt zich door een transformatie van (een deel van) een wijk. Vaak is het combinatie van verschillende functies, zoals wonen, bedrijven, detailhandel, groen, recreatie en infrastructuur.  -je kunt de relatie tussen gebiedsontwikkeling en “inclusieve stad” uitleggen  -je kent voorbeelden van gebiedsontwikkeling en van functieverandering- en menging  -je kunt het verschil tussen gebiedsontwikkeling met inbreiding uitleggen en met uitbreiding. |
| Leefbaarheid & wijkontwikkeling | Je kunt de beweging uitleggen van de laatste jaren van leefbaarheid naar sociale wijkontwikkeling. |
| Burgerparticipatie vroeger | Burgerparticipatie heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld.  -Je kunt aangeven welke rol bewoners eerst speelden en hoe participatie er anno 2020 uit ziet.  -je kunt termen als participatieladder, zeggenschap, coproductie, participatiemaatschappij en civil society toepassen  -je kunt koppeling leggen met de omgevingswet |
| Sociaal maatschappelijke uitdagingen | Sociale innovatie als middel om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden.  -Je kent 3 belangrijke maatschappelijke uitdagingen die in 2018 door het kabinet zijn benoemd.  -Je kunt de werkwijze van “sociale innovatie” uitleggen en toepassen op de 3 uitdagingen. |
| Energie transitie | Energietransitie is een begrip dat gebruikt wordt voor de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa.  -Je kunt aangeven op welke manier in de wijkenaanpak de energietransitie kan worden aangepakt  -Tegen welke uitdagingen men loopt als je kijkt naar de aandachtswijken |

Begrippenlijst

IBS Leefbare stad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Algemene gegevens** | | | |
| Naam IBS | Leefbare stad | | |
| Opleiding | Stad en mens | | |
| Leerjaar | 3 | Periode | 1 |
| Schooljaar | 2019 -2020 | | |
| Specialisatie (indien nodig) | Water & Energie | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begrippen** | |
| **Begrip** | **Toelichting** |
| Klimaatadaptatie | Je kunt toelichten wat klimaatadaptatie is en op welke wijze gemeenten hieraan vorm geven. |
| Hitte-eiland effect | Wat is een hitte eiland en welke factoren spelen hierbij een rol |
| Broeikaseffect | Hoe werkt het broeikaseffect.  Verschil Natuurlijk en Versterkt broeikaseffect |
| Gevolgen klimaatverandering | Droogte, waardoor ontstaat dit en wat zijn de gevolgen hiervan.  Overstromingen, wateroverlast, wat zijn de oorzaken en de gevolgen hiervan. |
| Regen | Hoe ontstaat neerslag. Relevante begrippen: luchtvochtigheid dauwpunttemperatuur |
| Deltaplan ruimtelijke adaptatie | Maatregelen om Nederland klimaatbestendig en robuust te maken  Welke 7 ambities zijn gesteld. |
| Nationale Klimaatadaptatie Strategie | Klimaattrend,  Klimaateffect  Gevolgen voor sectoren  Uitleggen begrippen en verklaren verbanden |
| Klimaatmitigatie | Broeikasgassen  Concrete maatregelen om emissie te verminderen |
| VER’s | Verified Emission Reductions |
| VCS | Verified Carbon Standard |
|  |  |