Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus
Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus
Tämä on samalla rikosentorjunnan neuvottelukunnan julkaisun 3.

Rikosentorjunnan neuvottelukunta on aikaisemmin julkaisut
YK:n rikosentorjuntastrategoiden käsitteja, Toiminta omistuus-
ja kanturikollisuuden torjumiseksi,
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisun 8/1992

Raholaitos- ja liikeryöstö,
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisun 7/1993

Julkaisun 1/1995
Yritys- ja palvelualan
turvallisuus- ja
askelevaikeuden
ajokullan

Painatuskeskus Oy
Helsinki 1996
ISSN 0011-1071-8
ISBN 1234-234X

Kuvalaitset:
1, 3, 8, 9, 10, 13, 14: Det Kriminell-
præventive Red. Danska Bevæ
bymaleger
2, 5, 7, 15: Jassal Housi
4, 8: Newman 1973
5: Fredrik Wulz, Apropi 2:354
11, 12: Hanne Takala

Taitte: Aino-Liisa Mattinen

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus
**Kuvaillulehti**

| Julkaisija | Ympäristöministeriö, Yhdyskuntasuunnittelu- ja rakennustuotimien neuvottelukunta
| OSUUSMINISTERIÖ, RIKKOKENTTÖJEN NEUVOTTELUKUNTA |
| --- | --- |
| Päivämäärä | 28.3.1995 |
| Projektin/hankkeen nimi ja mahdollinen projektinumero |  |
| Rekisterinumero |  |
| Projektiryhmän nimi ja rekisterinumero |  |
| Projekti- ja toimialan ja toimintaympäristöorganisaat |  |
| Tekijä | Rikkoentorjunnan neuvottelukunta ja yhdyskuntasuunnittelut- ja rakennustuotimien neuvottelukunta |
| Julkaisun nimi |  |
| Tiivistäminen | Turkuin kysymys tarkastelee rakennusten ympäristön vaikutuksia niin rakennus- ja turvatoimurun suhteen, että se sisältää seuraavat kysymykset: 1. rakennusten ympäristön vaikutuksia niin rakennus- ja turvatoimurun suhteen, että se sisältää seuraavat kysymykset: 2. rakennusten ympäristön vaikutuksia niin rakennus- ja turvatoimurun suhteen, että se sisältää seuraavat kysymykset: 3. rakennusten ympäristön vaikutuksia niin rakennus- ja turvatoimurun suhteen, että se sisältää seuraavat kysymykset:  |
| Luokitus |  |
| Julkaisun nimi ja numeron numeron numero | Julkaisu 1/1995 Ympäristöministeriö, Yhdyskuntasuunnittelut- ja rakennustuotimien neuvottelukunta |
| ISBN | 1235-235 X |
| ISBN | 951-37-1671-6 |
| Sivuj | 57 |
| Keelet | suomi |
| Julkaisun aste ja sähkö | julkinen |
| Julkaisun myynti/ jakaja | Painatuskeskus Oy, puhelin 98-5060 266 |
| Hinta |  |
| Julkaisun keskustaja | Painatuskeskus Oy Kustannustieteitä |
| Muut tiedot |  |
### Presentationsblad

**Publikationen har getts ut av:** Miljöministern, delegationen för samhällsplanering och byggnadsforskning

**Datum:** 28.3.1995

**Projektets namn och nummer:**

**Finansiär:** Miljöministeriet

**Uppdragsgivare:**

**Organisationer i projektgruppen:**

**Författare:** Delegationen för brottsförebyggnade och delegationen för samhällsplanering och byggnadsforskning

**Publikationens titel:** Förebyggande miljöutveckling, riskutmaningar och skydd av miljö och livskvalitet

**Publikationens delar och andra publicationer inom samma projekt:**

**Sammanfattning:** Undersökningsgäller den byggda miljöns verknings på brottslighet och skyddsförhållanden. Det redo för 1) förebyggande av brott genom planering av den byggda miljön (Crime Prevention through Environmental Design), 2) projekt som syftar till att förebygga brott genom ombyggnad och bättra hälsan, och 3) anvisningar och principer för byggande och samhällsplanering i syfte att öka säkerheten. Igenomsnittet utförd rapporteras omvänd erfarenhet i området komprimeras för att stimulera färdig att debatter och till större delen av planeringen i Finland.


**Nyckelord:** brottslighet, osäkerhet, social kontroll, övervakning, interaktion, den byggda miljön, bostäder, bostadssamhället, samhälle, stadsutformning, samhällsplanering

**Klassificering:**

**Publikationsserie och nummer:** Publicationsserie 1/1995

**ISSN:** 1235-233X

**ISBN:** 958-87-1671-6

**Sidantal:** 57

**Språk:** svenska

**Offentlighet och andra villkor:** offentlig

**Beställnings/ Distribution:** Tryckcentralen AB, telefon 951-9660 266

**Prix:**

**Förläggare:** Tryckcentralen AB Förlagsverksamheten

**Övriga uppgifter:**
Esipuhe

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvavuus muutuvat siten, että Suomen kirjoittetaan uusi historia. Suomen rikosjuutuus on ei-kirrätettävä. Tämä on Suomen historia ja sen tulevat kohdat.

Rikoksen hallinnan tavoitteena on vähentää rikosoikeusjärjestelmän saaka ja vahvistaa sen, että rikosoikeusjärjestelmän toiminta on oikeutettua ja demokraattista. Tämä on toinen avainperiaate, joka on ollut suomen rikosoikeusjärjestelmän tavoitteena jo pitkään.

Rikosoikeusjärjestelmän tavoitteena on vähentää rikosoikeusjärjestelmän saakka ja vahvistaa sen, että rikosoikeusjärjestelmän toiminta on oikeutettua ja demokraattista. Tämä on toinen avainperiaate, joka on ollut suomen rikosoikeusjärjestelmän tavoitteena jo pitkään.

K.J. Läng

Sirikka Hautorjärvi
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sisältö</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Espuhe</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Johdanto</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Rakennetun ympäristön suunnittelun tukeutuva rikoksentorjunta</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Asumot ja asuinrakennukset</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Asuntomurtojen ehkäisy ja murtosuojaus</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Porakkojen turvallisuus</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Vapaa-ajan asumot</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Asuinymyypäristö</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Rakennekset</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Asuinalueiden saneeraus</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Uusien alueiden suunnittelu</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Yhdyskunta, kunta</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Kaupungin koko ja rakenne</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Yhteisöllisyys</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>K terrorismuitteluohjelma</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>Uusia suuntia; monisektorisen kaupunkiuudistuksen näkökulma</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>Yhteenveto</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Kirjallisuus</td>
<td>54</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Yhdyskuntasuunnitelmassa on pohdittu samoja asioita hyvän rakennetun ympäristön suunnitteluasymmetriä, mutta rikoksentorjunnan suunnittelussa rakenne- ja ympäristön vaikutus rikollisuuteen ja turvavuuteen. Tyyppiluistelueillä on epäselvä monimuotoisuus: tekoiset asumisot, huoneet, palvelut, rakennusten ulkoiset rapistumina, väestön sosiaalisten suhdehet toimintamumus, huono viihtyisyys ja runsaat sosiaalisten olemattomuut ja rikollisuus. Aineistossa on eräällä määrällä kaupunkien asuinalueita räjäytteitä, korjaukselvottomia alueita, joiden rikollisuuden ollessa yleisellä, joks on keskeinen, joka rikaisuuksien ratkaiseminen on tärkeää.


Fysyinen ympäristö (rakennettu- ja luonnollinen ympäristö) vaikuttaa monin tavoin kaukopaikkaisten suuntaan ja ne rakentavat asuuksien keskelleen ja ympäristön täsmällisen määrittelevä toimintamuotoilu. Rakennusmateriaaleja rikollisuudesta, kumpienkin puolestaan riippumattomien rikosten sijaan, joiden suurin osa vaikuttaa toiminnan näyttävän, mitä on suoritettu rakennettuna ympäristöä. Fysyinen ympäristö voidaan toistaa, mitä on huomattavaa toiminnan näyttävän, mitä on suoritettu rakennettuna ympäristöä.
Rakennettu ympäristö on merkittävästi. Tietoisesti tai tiedostamatta anhin tulkitsee rakennetun ympäristön sisältäviä viestejä yhteiskunnan arvoista ja ihanteista, valtasuhteista, ympäristön käyttäjien kohdistuvista odotuksista jne. Nämä maininnat riittävät osoittamaan, kuinka monipuolisesti rakennetun ympäristön sisältöä on jaettava. Rakennetun ympäristön vaikutus rikolliseen käyttäytymiseen ei ole eilenkin kuitenkaan voida tällöinista osoittaa.


Rikollisuuden määrä ja sen vaihelet jossakin yhteiskunnassa johtuvat monista tekijöistä, joiden joukossa rakennetun ympäristön itsestääntäminen vaikuttaa eikä ole keskeisimpää eikä sitä yleensä voida käsitellä erillään muista tekijöistä. Mikäli rakentamisen joukokin toteutumisrakaisuus tiedetään kuitenkin yleensä Intyvän rikollisuutta enemmän kuin toiseen tai jonkin muutoksen ympäristössä tiedetään vähentevän rikoksia, on räätelma mahdollista ottaa suunnitelmasta huomioon ja hyödyntää rikollisuuden eikäkään keinoa.

Tällä esimerkillä tai rikollisuuksia ja rikollisuusnormeja sekaanille asiantunteille ja päätöksille, joiden toimissa ja päätöksissä riippuu, mitä aiheeseen rakennettua sosiaalista ja poliittista vaikutusta vastaavien viranomaisten ja asiantunteiden käytön.

Rakennettu ympäristö on merkittävästi. Tietoisesti tai tiedostamatta anhin tulkitsee rakennetun ympäristön sisältäviä viestejä yhteiskunnan arvoista ja ihanteista, valtasuhteista, ympäristön käyttäjien kohdistuvista odotuksista jne. Nämä maininnat riittävät osoittamaan, kuinka monipuolisesti rakennetun ympäristön sisältöä on jaettava. Rakennetun ympäristön vaikutus rikolliseen käyttäytymiseen ei ole eilenkin kuitenkaan voida tällöinista osoittaa.


Rikollisuuden määrä ja sen vaihelet jossakin yhteiskunnassa johtuvat monista tekijöistä, joiden joukossa rakennetun ympäristön itsestääntäminen vaikuttaa eikä ole keskeisimpää eikä sitä yleensä voida käsitellä erillään muista tekijöistä. Mikäli rakentamisen joukokin toteutumisrakaisuus tiedetään kuitenkin yleensä Intyvän rikollisuutta enemmän kuin toiseen tai jonkin muutoksen ympäristössä tiedetään vähentevän rikoksia, on räätelma mahdollista ottaa suunnitelmasta huomioon ja hyödyntää rikollisuuden eikäkään keinoa.

Tässä tapauksessa tarkastellaan erityisesti ulkomaisia kokemuksia mahdollisuuk- sistoa soveltaa rikollisuutta ja soveltaa tätä rikollisuutta rakennettuun ympäristöön suunnitelmaan yhteydessä. Raportin tarkoituksena on välittää tietoja näistä kokemuksista ja sovituksesta suunnitelmien, sen loppujaksossa on pyrittävä tiivistämään ansiota sellaisiin kannanottoihin, jotka toivotaan virittävän kaikkia rakentamisen soveltuvuutta osapuolina ja jatkokokeelualtaan.

Raporti on kirjoitettu erityisesti yhdysvaltain- ja rakennusnormienmukaileille sekä niille asiantunteille ja päätöksille, joiden toimissa ja päätöksissä riippuu, mitä se rakennettu ympäristössä elää. Se on tarkoittaa myös esimerkkejä valvonnasta ja sosiaaliasta palveluista vastaavien viranomaisten ja asiantunteiden käytön.

Raportissa kerätynäkään rikollisuuteen, jonka koetaan aiheuttavan turvatomuu- ta ihmisen jokapäiväisissä elinympäristöissä. Sellaista on viiksi, vuokrataan, yksityiseen, rakentamista omakoistuksen ja elinympäristöön järjestystyshuollon, Raportissa tarkastellaan näitä liikenteen elinympäristön yksityissäminnästä osasta eli asumisesta yhdysvaltain, joka laajimmallaan käsitteää ihmisen jokapäiväisen elämän piirin.


Linnoittamisummemmenn, analyysivboxen ja liikkumisympäristön rajoittaminen sekä arkkaria henkilövalvonnan voivat olla tehokkaiden menetelmän pyritessä rakennamman vääristämisen aiheutta. Tässä tapauksessa on sen sijaan, että säännöllisesti avoimista ja oleskeluloihin, jossa ihmisistä oleskelua, toimintaan ja liikkumiseen rajoitetaan mahdollisimman välällä ja jossa kuntoutetaan yksilön sosiaal- naa. Lähetystöön on avoimia, joka julkinen tähden, kadun, pyöriste- jen, ovat kaikkien käyttävissä ja jossa kaupunkielämä on huonostuutut kadokeksista, eri väestöryhmien, erilaiset elinpiirteet ja kulttuurien välille. Tavoitteena on edistää kaikkien turvallisuutta ja vihitysyyttä avomaisena yhteiskunnassa.

Joissakin tilanteissa onkasi eri sanat, jotka, suomenkielen "turvallisuus" voidaan käännyä (esimerkiksi ruotsin säkerhet och trygghet, englannin security ja safety).
Rakennetun ympäristön suunniteluun tukeutuva rikoksentorjunta


Havainno, että rikokset jakaantuivat alueellisesti epätasaisesti ja keskityvät erityisesti suurkaupunkoihin sekä niissäkin suppeille alueille, on vanha. Teollisuusen kaupunkeja on maaseutu korkeampia rikollisuuksia on selitetty kaupunkisosiaalijärjestelmän kaupungin ja maaseudun välisistä eroista sosiaalisen organisaatiota ja asukkaiden elämän tasavertaisuudesta. Siinä liittyy esimerkiksi teoria urbaanista anomiaasta. Louis Wirthin artikkelissa "Urbanism as a Way of Life" vuodelta 1938 esitellään, että kaupungityöntäminen liittää sosiaalista ja henkilökohtaista liitäntää (Wirth 1938).


Sittenmin viritällistä teoriaa on arvosteltu huomattavalla, että myös kaupungissa olevat primääryhtymät: perheessa, työyhteisöissä jne.

Tässä tutkimuussuunnasta on jätetty vähintäänkin elämän havainto, että kaupun
gissaa rykkolessa on aseellisesti erityistä (minuun muuttunut toiminto). Kaupungeista voidaan usein haltaa erityisen rykkolessa ja kaupunkialueella (suomalaisessa esimerkissä 1960-luvun Tamperetalin keskenan Kauko Kämärän tutkimus; Kämäränen 1966). Lisäksi on joissakin tapauksissa katsottu, että kaupungeissa on aseellisesti erityistä
ruoosten ja monikkosuuntaisia

Jane Jacobsin teos "The Death and Life of Great American Cities" vuodelta 1961
mainitaan usein rakennettuja ympäristöä suunnitellun tukituivan rikoksentor

Juoksun perusleima, joka on kuntosuunneltu "Pitalad Garden City Beautiful". Tämän vuoksi kaupunkien suunn

Kaupunkisuunnittelun arvoessa rykkolessa on keskeinen asema. Teos on tee

Juoksun kuitenkin koskien voin suurkaupunkia (sein


Rakennettu ympäristö, rikkolessa ja turvallisuus

11
Puolustettava tiili (defensible space; tässä käytetään sanatarkkaa suomen­nosta, koska Newmanin lähtökohtina olivat ajatus verivistä ja sen puolustamisesta) on Newmanin mukaan sellainen asuinalue, joka toimii riokustumisessa liiallisesti suojeluvan sosiaalisen kuoleman fyysisen ilmisäisen, Hän korostaa, että puolustettava tiili muodostuu useista osatekijöistä. Sellaisia ovat (Newman 1973):

1. Rakennutettu ympäristön kyky luoda vaikutteina erilaisista alueellisen hallinnon vahinkoissa. Tässä käytetään ympäristön omaleimaisuuden ilmen­lämien, jotka voimistuvat asukkaiden valmisuttuun tunteen aikaan olevaan ja ottaan alueellisia etuuksiin.

2. Asukkaiden (ja heidän edustajien) valvontamahdollisuus edistämään suunnitellulla. Tähän kuuluvat hallitsevat rakenteet, jotka paran­tavat asukkaiden mahdollisuuksia suunnitella tai jatkuvasti tarkoittaa elin­ympäristönsä ei-yksityisiä sisä­ ja ulkotiloja.

3. Rakennusmaukset mahdollisuus vaikuttaa käsitykseen rakennushankkeen omaleimaisuudesta, erityisesti yhtenäisyydestä ja sosiaalisesta leimasta. Ne liittyvät esimerkiksi sosiaaliskaasun tuoton asumisen happe­liysleiman liвенämiseen ja vähentävät erityisesti yksityisyyttä ja asukkaiden aistittua jouutta rikosten kohtauksen yhteydessä. Tämä on yhteys kyseiseen asumiseen, joka on rakennusin si­jainkansa tietystä aukoja ja turvallisuus ja rikoinen tai ”turvallinen” asuu­den suhteellista toisiinsa.

4. ”Turvallisten vahinko­koeiden” sijoittelu lähiseinä alueiden turvallisuuden edistämiseksi. Tässä tarkoittaa lähimmä vaikutteita, jotka on asuinalueella sijainneella tietyyn kaupunki­yhteyteen tai ”turvallisten” asuu­den suhteellista toisiinsa.


Hän tekee tietystä yksityiskohtaisesti puolustettavan tiilen huomioon menoja ja esittää löytyvää esimerkkejä sekä onnistuneita, että epäonnistuneita ratkaisuja. Hän katsoo tait­tavaan näkökulmaan tilanteille, jotka olisi mahdollista lukeutua lopputulokseen pitiä jotain, johon koreiden Suomen rakentamisesta. Hän pystyy hyvin hyökkäystä vallattavan rakennustaloudessa ja näyttää, että rakennusten rakentaminen on suoraa ja tarkkaa. Tällä rakentamis­kuin ovat suoria toimia rakentamisen tehostamiseen.

Keskseistä on todellisten ja symbolisten ailojen käyttö selvästi eroottamaan eri luonteisia alueita ja osoittamaan, keidän hahmotan (ja valvontaan) ne on tarkoitettu. Tähän kuuluu rakennettujen tilojen erotelu juoliseen puolijuliseen puoliyksityiseen yksityiseen.

Eroittelu on toteutettava siten hierarkkisesti, että juolisesta ei tulla suoraan yksityiseen (ks. kuva). Julkista tila on esimerkiksi katu, puolijuliksi koolta pilha-alta, puoliyksityisistä kerrostaloja porraskäyttöön, yksityisistä asunto - Puolijulkiseen ja puoli-yksityiseen eroi aihe käytännössä selvä. Tässä raportissa katsotei yleensä käyttöön synonyymeinä.

Newman korostaa hyvällä valvontamahdollisuksilla. Erityisesti rakennusten ja ikkunoiden ajoittelussa on huolellisesti, että asukkaat voivat tarkkailla elin'ympäristöinä ei-yksityisä ulko- ja sisäaluetta.


Newman luonnetta tutkimisessa esinuedut rikkotuotteen ovelisen tilausmuiden synnyttämästä. Turvallisuus elinympäristöissä luonnollisella on tarkoitus välittää tilausten sisäiseksi. Nykyisin rikkoiluuksesta merkitystä rikkotuotessa onkin hyvät hyödyttää monipuolisuimman. Mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöihin ja tilanteisiin, joissa rikoksia tapahtuvat, on pyritty systemaattisesti käyttämään rikosasioja ja sen suunnitella. Nuin siitä on kehitetty yksi rikos-
sentorjunan koskeisista strategioista, tilaisuuspaikotteen rikossentorjuntatapauksissa

YK:n rikosentorjuntastrategioiden käsikirja luonnehtii tilaisuuspaikotteen
rikosentorjunnan toimiksi, jotka kohdistuvat nimenomaan rikollisuuden
muodostelmiin ja jotka käsittelevät näiden rikosten välittömän tapahuminysynäppäintön
järjestämisestä, suunnittelua tai käsitelyä mahdollisimman johdimmainaksi ja
pyynnöllä tavalla, jotta kyseisten rikosten tilaisuudet vähentäisiä ja mahdollis-
listen rikosentorjuntajärjestelmen kokemus kiinnostamisrakennuksista vistoittaisi (YK:n

Ronald V. Clarke, yksi tilaisuuspaikotteen rikosentorjunnan kehittäjäsi,
luokittelee strategiaseuran voiman tukemaa 12 eri menetelmän, joita vaikuttavat
rikosentorjuntatieteellisiä, lisäävän kiinnostamisrakennuksista tai vähennävät rikoksesta
saavutetut hyödyt. Näistä erilaiset merkitsevät myös rakennettua ympäristöön
vaikuttamista, kuten (Clarke 1992)

- "vandaalimattakin" materiaalit ja rakenteet (nk. kohdealta vaikuttavat menetel-

- portti ja aitaa (nk. asiakaspäätöskontrolli)

- hirspysäkien tai ravinkeiden sijoitetut (mahdollistamisen rikosentorjuntajärjestel-

- murohdytymistä (nk. muodollinen valvonta)

- talonmiekhet ja videovalvonta (nk. tietotekijöiden suorittama valvonta)

- "kadun silmä" tai kauppaalustieto (nk. muodollinen valvonta)

- valikojen nopea korjaus (nk. ylikyskillinen vähentäminen)

Nämä ovat aiemmat esimerkkejä yksinkertaisista ja toiminnoksi havaittuista
vaikuttamisestä tilaisuuspaikkoissa. On kuitenkin, että tilaisuuspaikotseissakin rikosen-
torjunnalle on tyyppillistä, että kohteena on oltava niin ollut rikollisuus sen
konkrektisessa ilmenemismuodossaan ja siis lukevan, mitä se tarkoittaa

- tilaisuuspaikotseissakin rikosentorjunka tukeutuu mitä suurimmassa määrin
rikollisuusvertailussa, joka korostaa rikoksia rationaalina valinnan tai pianontaa
rikollisuuden yhteydissä tilaisuuspaikottamista, normoilla arvostetun

- kysymykset rikollisuuden rationaalisuudesta upeaa tilaisuuspaikkoja kohden. Joka

- tapauksessa näyttää perusteltu hyväksyntä, että rikokseissa tehdään samalla
määrin raseduksia ja valioniita kuin tehdään eri asioista. Rikosentorjuntajät

- esimerkiksi käyttää hyväksyntä "hyviä tilaisuuksia" (asiantuntijavankaiden elämän

- tilaisuuspaikkoja havainnauttavat olevan tyyppillistä varailabloo hyvien rikos-
tilaisuuksien hoidotusmihin) ja että tilaisuuspaikkoissa rikos on rikos-
tekenenkään kannalta jossakin merkityksessä tuottava. Siellä liittyy myös se, että

- rikosentorjuntajät ei menettä seurannuksiaan, mitä pyrkii rikoksesta saavut-
taamana (tämä voi käsitellä tilaisuuksien hoidon ohella mitä erilaisia tai pää-

- Arkirutiiniteoria kiinnittää huomiota siihen, että rikollisuuden vaiheita ja

- kehitettyni täten täyttyvät väistä enemmistöön laillisen toiminnan rakenn-
eteisä. Rikoksen tekijät, -paikat, -tavat ja kohteet riippuvat niistä enemmän kuin

- rikosentorjuntajät ominaisuuksista tai rikososkeudellisesta järjestelmästä. Arkirutiiniteoria korostaa, että rikoksen tapahtumisen edellyttävät kolmen seikan

- tilaisuuspaikkoja ja

- valikojen puuttumista.

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja ympäristömahdollisuus
Valvojalla tarkoitetaan tällöin kaikkia niitä, joillakin motivointunut rikoksentejä joilla oletetaan olevan kyky ja halua puuttua rikoksen kulkunut tai käsittelyyn. Valvoja voi olla naapuri, kauppias tai satunnainen ohjelma. Teoria harvemmin tarkoittaa sillä varsinaista palkattua varjota tai poliisia.


Wesley G. Slogan on tulkinnauksessaan "Disorder and Decline. Crime and the Spired of Descent in American Neighborhoods" väistä, että säänteltyt asutusalueet haittaakin julkisen ja ympäristön yleisiä. Usean amerikkalaisten surkakuplunga ja kaiken

30 asutustyyppiä vertailun perustuskameran rakennus rakentaa ja koulutus yleisölle. Nollaryhmä tai lieriössä saattaa rakennetta muihin rakennuksiin tai rakennuksiin rakennetta rakennettava rakennus yleisölle hyökkäävä rakennus,


jostakin yksikäteen mahdollisista, seikkoista ja toimia kyseisen asutuksen ympäristöllä

Rakennettut ympäristöt, rikollisuus ja turvallisuus

35

juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.

 consumption of alcohol.

Rakennettu ympäristö vaikuttaa motivointisuunnitelmaksi. Rakennetta ympäristön vaikutuksena tilaisuuksiin voidaan yksinkertaistaa esimerkiksi mainita laajat, pimeä, syrjäiset ja varioituomat pysäköinti-alueet, joita autoja anastetaan erityisesti runsaasti.


juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus

35

juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.


juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus

35

juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.


juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus

35

juomien ja turvallisuuden luokitus alueella.
mien havaino oli, että rikoksentekijät harvoin tekevät rikoksia ympäristössä, jotta he eivät tunne. Siksä nimenomaan arkiutittimen muakaiset kulkureita ja niiden varrella olevat rikosilmaisut ovat keskeisiä.

Paul ja Patricia Brantingham kehittivät Vancouverissa Kanadassa CPTED-suuntauksen käyttöön suunniteltuja, joissa paikalliset arkkitehdit, rakennustarkastajat ja poliisi yhdessä pyrkivät selvittämään uusien rakennuskohdeiden mahdolliset vaikutukset rikollisuuteen ja löytämään rikoksia ehkäiseviä ratkaisuja. Esimerkiksi asemakaavan vahdistelussa pyritään huolehtimaan, että koulujen ja asuinalueiden välillä reiteillä ei ollisi pysiköninkiintä.


1. energiaan käytöön muutos
2. liikkeet ja liikkeitien muutos
3. edellisestä järjestelmästä
4. arkkitehtuurin muutos
5. rakennusten muutos
6. liikkeen muutos
7. arkkitehtuurin muutos
8. rakennusten muutos

Felson laajaa Amos Hawley:n kaavaa kaupungin neljästä kehitysvaiheesta arkiutittimen muutokseen. Nämä ovat kyllä, pikaalunktumus, urbaaniksi kaupunkuksi, metropoliksi. Kehitysvaiheita kavaa (Hawley 1971)

1. energian käyttö muutos
2. liikkeet ja liikkeitien muutos
3. edellisestä järjestelmästä
4. arkkitehtuurin muutos
5. rakennusten muutos
6. liikkeen muutos
7. arkkitehtuurin muutos
8. rakennusten muutos


Useita tutkimuksia on osoittanut, että eriulaiset tilanteet ovat, jotka tekevät, työhyys ja umpinosuus tai merkit erillisyyksessä sisältää pelottavaksi. Järjestelyjä pelkojä rikoksesta, jossa näkyyvää on huono, joka tarjoaa oleellute rikoksennetekijälle palkoitu muoto ja josta lähin ei voi riikoksen uhrina paeta (Nasar ja Fisher 1993).

Ärikkeihin ovat pitkään käytännestä hyvin tietoisia merkkiä ja mestaria, jotka ovat rikinnan tilaan ja tilan kokemista turvalliseksi on pidetty tärkeänä. Oikoseuran vasta Jane Jacobs nosti esiin kysymyksen kauhangin julkisen tilan ominaisuuksiin ja sen turvalisuustutkimuksen kannalta korostavan, että kummattakin ovat yhteydenjohdon tilanteen tilan intensiiviseen käyttöön, jota tulisi edistää suunnitteessaan lainsäätöin harjoittamalla tilan monitietyöööntä.

Nyttenmmin rakennusten ympäristin, rikollisuuden ja turvallisuuden yhteyksiin


Siitä, miten asunto on yksityisyyden ympäristöä, on yhteys kvin asylumkäytäntöön. Oletetaan, että ihmisiin asti on tärkeää, että rikos on tapahtunut ulkopuolisilla henkilöillä. Tämä seuraa myös säännöllisissä tapauksissa.

Asunto on myös se kotelointi, jonka asunto on oman käytön ongella. Lehdyksellä yhteisöllisessä asumisessa on rikosaste, joka on ollut erittäin korkea. Tämä on ollut erittäin usein tapahtumia, joissa on ollut ulkopuoliset henkilöt.

Asunnottoiminta on liittyvä huomattavasti rikollisuuteen. Huomattavan paljon vaikuttavia tapauksia tapahtuu Suomessa tilapäisissä asumiissa. Nämä ovat usein rikokset, jotka ovat tehty ulkopuolisille henkilöille.

Esimerkiksi osallistujien asuntoon ja murtoon on tärkeää, että erilaisia tapahtumia tapahtuu asumissa. Nämä ovat usein rikokset, joita on tehty ulkopuolisille henkilöille.

Yhteisöön on helppo todeta, mutta osallistuttua vaikuttaa käytännössä toetuttava: ihmisen (esimerkiksi eläinluokkien mukaan) vaihteleva tarpeita ja toiveita vastaavia asuntoja pitäisi olla tarjolla rikokset ja asuntosuhteissa pitäisi tukea erityisesti niitä, että rikokseissa oleviin on turva saa, kohtauk­sa ja rikossuunnitelmaa vastaa erityisesti asumisoikeuksia.

Asukkaisten välisiä rikoksia, esim. perheväkivaltaa, ei tässä raportissa käsitellä, vaan jokaisessa keskeytytään asumonmukaan.

Asumoturjouksen ehkäisyyn yli on murto­suojauksen. Lukkojen, ovien ja ikkunan piti­ä olla sellaisia, että ne liittävät murto­suojauksen vaikutusta asumoon.

Erityisesti ja edelleenkin jossakin määrin maaseudulla asuntoja ei pidetä lukessa asukkaiden ollessa jonkin aikaa pois. Tämä itse suurin käytännössä perustu­tuu siihen, että asumonmukaatto oikeastaan tunnetaan ja oikeastaan.
vau on tehnyt mahdollisimman tärkeästä väestökehityksen asiain alueilla asianallisten ja asia-ottajien yhteistyön edistämiseksi. Suomessa on tehty monia erilaisia asiantuntevien ryhmien, kuten Suomen Kulttuurikonsultointikunta, joka on koordinoivat kehitys- ja innovaatiotehtäviä valtakunnan tasolla.
Rakennettavat ympäristö, rikollisuus ja tervetuliaisuus

tunut murtojen kohteeksi, kampjan jälkeen 3.0. Murro eivät välttämässä huoneistossa, jotka eivät osallistuneet ohjaamaan.


Poliiseiksi nostattaa monesti sitä, että kampjan yhteydessä asumussa muutokset pariin muutosuutelua. Kesäkuun tuntian rehtorin palautettua, joiden olivat havaittu olevan suorittu varauskohto, vaihdettiin toisesta turvallisuuden kannalta rikoksentekijätilanteen. Lisäksi alueen talouslähteissä johdonmukaisesti tehdyn kotikädyn markeraa tutkijoinen mukaan käyneitä asuinrikkokaitseasuntoja.

(Lavocat 1985)


Useissa maissa ulko-oville asetettu rakenteellisia normeja, jotket eivät ole kovin helposti murrettavissa. Hyvästi tukiutuessaan ei ole hyytyä, jos ovi itseään ei ole valmisteltu.
Kellarimurroilla vähentyy vähän jännitea ja auton kohdistuneet rikokset puhuivat. Asuntomurroilla ei ollut vahvaa tapaansa, vaikka murroilla on taitoja ja auton kohdistuneet rikokset voivat olla hyvin suuret. Kaikki asuntomurroilla käytetään taitoja auton kohdistuneita rioita sekä auton kohdistuneet rikokset taitoja pysähtimissä.

Akalla nakkavussa olivat kerrastojen ruokaloihin, kellarit ja asuntomurroilla käytetään taitoja auton kohdistuneet rikokset ratsastukseen tai sen välttämisessä läheisyydessä. Myös Nurmennan defensiivi space-tulkitus on yhtenä keskeisenä rikollisuusongelmana ollevaa asuntomurroilla elodessa, joiden peruskäytäviä ja kerrostasuihin on vapaa pääsy muillakin kuin asukkaille ja jotka tilaavat eräitä turvallisuuksia. Tällaisissa tiloissa tehdään muitakin rikoksia kuin murtoja. Siksi niitä välttämistä on tärkeää ja on tehtävä töitä rakenteiden vahvistamiseksi ja turvallisuusmukaan.


Muutosten jälkeen on vuokrausvahennyöistä ja taidotyyleistä aiheutuvat Gloucester Housessa vain 5000 punnan kustannukset verrattuna Herefordin 10 000 punnan kustannuksiin. Asukkaat turvallisuuslähtöön, tukevat muutoksia ja vuokranotto kasvavat. Rakennustyön 92 000 punnan kustannukset ja vastaanottovirkailijan 19 000 punnan vuoropalkka laskettiin saatavan takailun kymmenessä vuodessa.

(Tackling Crime 1989)

Talouskassa omissa olevissa suosituksissa käytöllä ja vähennyksissä on esim. 100 500 punnan kustannuksset verrattuna Herefordin 10 000 punnan kustannuksiin. Asukkaat mielestänsä 50 000 punnan muutokseen ja vuokratuotteen kasvu. Rakennustyön 92 000 punnan kustannukset ja vastaanottovirkailijan 19 000 punnan vuoropalkka laskettiin saatavan takailun kymmenessä vuodessa.

Suppea tutkimusaineisto Kanta-Helsingin omakotialueella tehdystä asuntomurroissa viitattavissa olevia, että asuntomurto on tavoittelemattomaksi, jonka sisäkkäysvaihde on mahdollinen, metskkä tai rakennuksessa, joissa sisäkkäytynä näkyvä vastapäätä sekä.
Kirkolta on suuri kaupunginosensa Rocho-delessa. Siellä on yli 2000 asuntoa materiaalisarjaan saatuja taloja. Ennen kuin projekti aloitettiin, murtojatunne arvioidiin kate
rotaaliskorkeus, joka nollaisi huomattavasti murtoaukton muuttuaan. 

Horne Office:n projektiksi osallistui yliopistotutkijoiden ohella paikallisista vi
romanaisista asuntosivistä, poliisista, kriminaalihuoltoja ja energiaalustoja. Kriminaal
huoltojärjestelmiä haastatteltiin kahden joukon juuri liitettävissä paikallisista murtoimiestä. Heiltä kuulittiin, mitä heidän taloihinsa liittyvät murtoaukot ja mikä asiakkaan murtoaukostumusta. Myös murtojen kohteeksi joutuvaan ja hoidan naapuristaan haastatteluihin. Osallistui, että 70 prosenttia asiainmanokohdista, jota murto
ajattelivat käyttäneet, näky naapurin talosta.

Joka toisessa asumonmurrosossa oli otettu raha kaasumittariin. Tätä havain
nostoa käytettiin ensimmäisenä rikossektorin tutkimusmateriaalien määräeiden maksun
styymen muuttettua.

Toimen askel keskittyy niin kutsutuksiin, jotka olivat erityisesti, kolmejärjestäkerta kerta
saan mukanaan niin, että niin murtojen kohteena. Nämä murtojen kohteena terä
ja paikkallinen korstapää aina, jonka on ehtinyt vahinkovirtahti halua murtojen ta
pahantuutu. Tällöin havaittiin, että Rocheden murtoimiehet olivat hyvin liel
tä ja tärkeä syy kohteena ylläpitämään, että huoneistoissa ei näy näyttä yleis
kaan.

Kolmas strategia oli mobilisoita niiden talojen naapurit tapahtuvesiin pi
tämään asuntoja silmällä ja asukkaiden alaosa poliisilla ylläpitämään asumi
sesta merkkejä.

Alustavat tulokset olivat hyvin rohkaisevia. Selityksen kunnostus puo
luuttiin murtoilu. Erityisesti toistuvu uhrin joutuminen väkivaltaan. Muualle
kaupungissa murtonoljussa pysyi entiseltään. Murrot olivat myöskään siir
lytyneet muihin. 

(Taunting China 1989)

Lahtes jokainen lukko on murruvissä. Hyvänä lukko yleisesti aioastaan vaikuttaa huonommaksi tunteutuksia pidentämättä siitä tarkoittavan oikea ja tä
kin ardullistu muroimahenemättä ja sen hylpymämin paljastuksa. Teknisen
sukulaisten toimivuus edellyttää, että ympäristö kykenee ja haluaa reagoi
huomioimansa murtoon ja mahdollisella rikossektorin jäljellä on syrjä olettaa sen
niin teki. Tämä tarkoita, että tekoisen murtonaukaisen teko on syrji pyrki
lisäksi, että edellä mainitun kaltaisia syitä käytetään valvontavointi edistäviä
rakaisuja ja toimintoja, jotka edistävät väestön vastuut tähtäämänsä rikossektorin
istuudesta ja erityisesti välttävät mahdolliselle rikossektorin jälkilevistä kauka
yn ympäristöä.

Näin tulkituna ja ymmärrynytä asumonmurtojen on aikata laskeutua kokon
osaasunnon ja sen toimintoja. Pysyvä ympäristö on rikostuomion teko
uhrin vapaussaa, mutta myös hoidan valvontaukot, hyvin hoidettua painostajin
alokseen, murtoaukot on asuntoja eri sosiaaliryhmien, ikäryhmien ja elämän
vaikutuksiin. Täplähtö autoimista ehkäsettä myös välttämällä pelkistään asumiselle rakennettuja alueita.

Kerrostaotojen puitakot kuluvat asumistuvallisuuden kannalta keskeisiin
asioihin, vaikka Suomessa kyseiset porraskäytävissä, hissiissä ja kerrosto
s­anteilla eivät ole vastaavaa ongelmaa kuin edellä selostettua Newmanin tutki
maksessa. Turvalliset porraskäytävät ja portaikkoissa olevat ulkopuoliset
järjestävät turvatilausten tutustut. Tämäkin auttaa hyvin välttämästi kerrostaloissa, joissa asukkaiden vastuutavuus on suuri.
Turvallisuutta edistävät avarat, vakaita ja kunnialla valmistetut porraskäytävät, joissa ei ole vaikeasti valottavia nuoria, ulkokattoasenteita tai kellariportaikkoja, joissa ei ole kelekeä asiantuntia ja joiden sisävydytä ja kunnostusta pidettävät huolta.

Asuinraumenesten portaat ovat puoluyksityisiltä tiloja, jonka käyttöönoto vastaanat asukkaat, siltä niihin ole ulkopuolisin jumppa asiaa. Tätä rajaa saattaa hämmätä esimerkiksi se, että samassa kiinteistössä olevaan yleisölle avoinneen liikkeeseen kuljettaan asuinhuoneistojen porraskäytävien kautta. Ei ole uskottava, että hallinnollikkö, asiakirjojen tms., vastaanottajakään sopiaan tällaisiin porraspyyntöihin, koska nekin heikentävät asukkaiden mahdollisuuksia tunnustaa ulkopuoliset liikkeet.


(Togther We're Making a Difference 1993)

Suurissa kerrostaloissa porraspyynnöt valvontaa on paramerintä ala-alaan säveltiiä kauista, mistä esimerkiksi on edellä stosshelf Gloucester House. Kanadassa on rakennettu vanhalta kerrostaloja, joiden ala-alaan liittyvät lasinruuvaisten oskutilat. Siitä asukkaat voivat seurata, keitä talossa liikkua. Turvaliikenteen tunteen kannalta tärkeät ystävyyksiin ovat näköyhteys järjestelmä sekä rakennuksen ulkopuolella porraspyynnön pinnan pitäen että porraspyynnöstä on olen olevan yksinämäisen myöhemmän eikä sikä liikkeitä esimerkiksi yhteistyötä lohkottavana.

Ovessa kulkevan on ulkois saattaa mahdollista nähä sen toiseen puolelle. Tanssissa suositetaan lasiovaa.


Jäljempänä selostettavassa Tidrotspant Projektissa lapesi ja nuoret saivat tehän yleisestä kunnostaa porraspyynnöt mielekäsmekseen. Nämä maalaisvallat seisivät
Vapaa-ajan asunnot


Vapaa-ajan asuntoihin kohdistuvien rikosten ehkäisyssä teknisen murrossoja-ukseen kannattaa ottaa huomioon, että vaatimusten ja autolointien mukaisuus ja turvallisuus ovat suuret. Vapaa-ajan asuntoihin on tarkoitus myös kehittää ja kehittää uusia elinkeinoja, joita ovat mm. kylpyhuoneet ja eläinvoimistelu.

Suojautumista on tärkeää myös toimivalla yhteistyolla, jotta voidaan auttaa asuntoja saamaan parempaa elinympäristöä. Tämä voi sisältää mm. järjestelyjä ja ohjeita asuntojen turvallisuudesta.

Asumisen merkeiksi eivät vapaa-ajan asuntoissa ole vain kyse yleisestä olosuhteesta. Sen sijaan yhdistyksen asukkaiden organisointiin keskinäiseen avunannoon tai esimerkkejä sopiminen kesämökissä lienevien elaniksi olisi hyötyä asumuksesta ja hyvinvointiin vaikuttaa.
Asuinympäristö

Asuinympäristöllä tarkoitetaan tässä asuntojen lisäksi, naapuruston (neighborhood), Sen osia ovat rakennukset, piha-alueen, kadun, tie, terit, puistot sekä julkisten ja kaupallisten palvelujen tilat. Se on ympäristö, jota ihminen käyttää päivittäin. Lajinnillaan se on kaupunginosia, jopa kokoaikukaupunki. Se ei ole aivan tarkasti rajattava ja sen rajat vaihtelevat esimerkiksi ikäkausittain. Suurkaupungeissa asuvalle vanhukselle se voi rajoittaa muutaman kortelin.


Nykyisellä ongelmaasunfineristöllä, joilla rikollisuus on runsasta ja joiden asukkaat usein myös tunnevat erityistä turvallisuutta, on tyyppistä, että täällä on on kyse asuinalueen síde puuttuu. Puolustajien tämä osoittavat lukuisat esimerkkejä asuinalueista, joissa joutuneet rapoljoin kierroksille niillä asuilla vikti kiihtymiset, koska meidän pitää huomioa asuinalueita; vikti kiihtymiset asukkaat eivät välttää ympäristöä, sen kunnosta ja järjestystä eivätkä organisoi vaitaminaan asuinalueen paranemista. Tällaisista, esimerkiksi purku-uhalan alaisina rappeutuvista runsaan rikollisuuden kaupunginosissa, on suomalaisen esimerkkejä. - Vastakertaisia esimerkkejä keskimäärin 10% eri sunnituksen rikollisuusongelmista on sen sijaan, että asuinalueella, jonka viksi onto, on viistettä tässä asuinalueessa paranemista ja helposti rongoi alueella koskeviin uudistusperiaatteihin - usein myös houkutteleva vahvistaa rikollisuus- ja turvallisuusongelmienkin. Tässä tarkastelussa rikosohtuna ohjelmassa kohenee on turvallinen asuinympäristö. Asuinaluetta voidaan tuskastella myös ympäristöä, jolloin voidaan tukena lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä aktiivisesti ja vastuunsa tuntemisessa saakka. Oikein voittavat tilanteesta riippuen koska vain yhtä asuinraapunut, korkeilla tai kätävaroissa tai erää lihaksistä kaupunginosista.


Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus.
6. 7. Kaksi asuinalueet, joilla erilaiset edellytykset syntyvät teritoriaalisten sidos.

Järjestysongelmien keskeisyys tuli korostuneesti ilmi edellä mainitussa 30 amrikkalaisten kaupunkialuetta koskevassa Skogarmin tutkimukessa. Paljas alueen järjesyysongelmien voimakas yhteyttä ryöstöriskiin se osoittaa, että väestön eri ikä- ja sosiaalikategorien ryhmien käsitykset alueen järjesyysestä ja järjesyysongelmista ovat huomattavan samanlaisia. Tutkimuksen mukaan asuinalueen järjesystä koskeva arvio oli voimakkaasti yhteydessä siihen, kuinka tyytyväisiä asuinalueeseen yleensä olisi ja kuinka pysyväksi asumista siellä suunnittelevat. Samoin se oli yhteydessä valmistelee auttaa naapurista.


Nykyläistyksen mukaan suhteellisen tiivistä ja kohtuullisen tehokkaan rakentaminen edistävät asuinymyysrinnon turvallisuutta. Silloin tarkoitetaan niin monipuolisen vuorovaikutussukupuolisten osien alueen korkean palvelutason edellyttämät väestömerkitykset. Esimerkiksi tankkalaisilla uusilla asumisalueilla, joiden suunnitellaan että niissä on tiivistä yhteisöä ja niin, että rakot ja vertainen huonokuntoinen ympäristö on saanut. Vären ja pienkerrostalojen asuinalueisiin, osoitte带来
Helsingin Länsi-Käpylä kuvan vanhan väljän puutarhakaupunki-ihanteen ongelma: kahden vuosisadan mennessä sen kahdesta lähihistoriaa, jolla iskuilla on keskeinen merkitys asukkaiden vuorovaikutuksessa, on väestön vähennyttä ja asuntotuuman muuttumaa jäljellä vain yksi, senkin kannattavuuden perustuessa alueen kerrostalojen asiakaslaari. Suunnillaan samassa suhteessa ovat vähenemysten tilan, joissa alueen väestö päästetään tapaa tosiasiassa. Asukkaiden vuorovaikutuksen samanaikainen vähennyminen näkyvyys uusia alueita aikaisemmin toimineiden yhistysten lamanuutamisessa.

On rungasta ohjelmia, joissa rakennuksia on muutettu tai uusi rakennettu asumypäristön turvallisuuden paranemiseksi.


Toisaalta on asumivaltaessa tie otettava olemassa olevan käytännön tiloja tai varsinaa tiloja. Pelkäksi kohtaamistilojen osottaminen ei riitä. Tilat luovat ainutlaatuiset edellytykset vuorovaikutuksele.

Tällaisen tilojen olemassaolon lisäksi on väkeä, ettei tilan lounasvaiheen käytännössä ole tärkeää, että tilan lounasvaiheen käytännössä olleet osottavia sellaisia, joilla on ollut alan merkitystä. Järjestyssyntymä voi olla sen lisäksi, että järjestelyt syntyvät, kun asukkaat eivät voi ylläpitää "etuuskohteen" sijaitsevat. Tällaistä rakennuksessa kerrostaloja pihan oleskelutilojista kerrostalojen merkitys on asumivaltaessa tärkeä. Tällainen tapa on tärkeää, että tälläkin on mitoitetustavissa pieniä, jotka se säilyy nimenomaan talon asukkaiden yhteisyydessä käytännössä.

Korttelin pihan ulkoisen ilmeen merkityksestä ihmisten vuorovaikutukselle, vihtyvyydelle ja turvallisuudenmukavuudelle on voimahenkinen tuotokasenneminen kerrostalojen omaisuudessa.

Valilän korttelin 365 (Sammattil) ja Etu-Töölön korttelin 431 ovat kummallakin omakorttelitoimistojen ja edustavat 20. ja 20. luvun vaihtelevan rakentamisesta. Valilän korttelin on siten polkuaattealla, että pihaa on riittävä ja pihaa on kulttuuritiloihin. Porraskäytävät ovat oikeutetut suorasta kadulla. Sen, ja suuren Etu-Töölön korttelin on ravitsemuksen järjestelyjen, alueen keskustan, porraskäytävät ovat kuvattu ja pihaa-alue on aiottu ja pihaa-alue on aiottu ja pihaa-alue on aiottu.

(Kopomaa 1984)

Pihan merkityksestä kerrostalojen asukkaiden väliseen vuorovaikutukseen on M.S. Estrellan kantottava havainto. Hänen mukaansa vuorovaikutuksen merkitys on pihan uudenvuoroannettua ja sillä, että alakerrrokseen asukkaiden on annettu yksinomaisen käyttöoikeus (osan) pihan. Tämän hän selittää johtuneen siitä, että ala-
Asuinalueiden saneeraus

Kaupalliset ja muut palvelut asuinalueilla ovat samoin tärkeä välineen vuorovaikutuksen edistämisessä. Tänäkään on eräillä turvallisen ympäristön rakentamisen kohteilla käytetty tieteisesti hyväksi sitä, että myös ekologiset toiminta- mallit kuten kehitysvyö jitehdyöllö ja järvenlanoja uudistavat ja kiertävät edel- lylättävät ihmisten liivistä vuorovaikutusta. Eräissä kokoelmissa on jopa rakennettu esikuvapintoineen yhteinen kanava; mahdollisuus omien kodojen pitsoon osoittaa huokkaista yliostäväksi ja lapsille mieluummin harrastukseksi.

Perinteisissä kaupunkikeskustassa kysymys yhteisistä tiloista on pääosin erilainen kuin kaupunkikeskustan ulkopuolisilla asuinalueilla. Jacobins teoksissa on muuta kaupunkikeskustan turvallisuuden avain on kateluamissa ja sen vilkkauudessa.


teista on arviota saavutetun myönteisien tuloksia: esimerkiksi päihdeiden väärinkäyttö, ilivalla ja rikoksien on eriöiden arvioiden mukaan saatu vähentymään olennaisesti (Oms!beckjempelse av kriminalitet. St.meld.nr. 23, 1991-92).


9. 10 Tästrupgården ennen ja jälkeen perusparannuksen.

Koko saneerausprojekti maksoi 170 miljoonaa kruunua.

Projektista on ilmestynyt vain rakehmustekevän yhteenveto sekä runsaasti muutostöiden aikaisista informaatiomerkintöistä. Ympäristöprojektin sosiaalisista vaikutuksista voidaan tässä vaiheessa todeta ainastena en lähtöisesti kehotuvien halvaintojen pohjalta seurauksia:


Nykypäivänä alue on ulkona korkeimmilla siistit ja täytäntöön sulkeutut rakennuksesta, jotka ulkonaan on väsyvät ja sellaisineen, ettäضاء مراجعات و الملاحظات. ساخناتا، الكثافة. ركوب النعال. لجفيف الطين

Tanskasta löytyy muutakin ympäristön parannusprojektia, joissa keskeinen on olut edistää alueen turvallisuutta. Tällaisia ovat Kööpenhaminan lähellä olevat Sibigulspark, Albertsholm ja Brøndby Strand. Kaikissa niissä on olut kyynnyn

Englannissa National Association for the Care and Resettlement of Offenders (NACRO) toteuttaa ympäristöministeriön kanssa kokeiluprojektin 1970-luvun lopulla Widnesissa, Cheshiressa. Rakennuusongelmien erityisesti vandallis

Arvioitiin osoittaa, että asumot on merkittävä virkamiehen, samoin rakennuksen ja liik

Hollandissa Bredean kaupungin korkeiden julkisten vuokra-asuntojen alueella to

Rakennus ympäristö, räddhålas och turvallhet.
Uusien alueiden suunnitelu.


Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus
Suositukset väkivaltaan ja vahingoitteluihin ohiaismiseksi lähtevät avoimesta yhteiskunnasta, jossa on
- integroitua esikaupunkiympäristöä ja liikennejärjestelmiä, joita käytetään ympäri vuorokauden
- selvää ja selvästi osoitettua yksityiseltä, puoliyksityiseltä, puolijulkiseltä ja julkiseltä
aiheita asuinalueilla ja rakennuksen ympäristössä
- yhteisöt julkiset tilat, jotka tarjoavat hyviä mahdollisuuksia sosiaaliisiin
kontaktiin ja erilaisiin toiminnoihin
- rakennuksen turvallisuutta edistävät ja rikollisuutta ehkäisevät muodot (esim.
sisänpäiväyliä, puolivaihkeita, materiaalit ja ylläpidon taso)

Suositukset koskevat uudasta rakentamista, mutta niitä voidaan käyttää peruskorja- ja lisänkantamisen, kaupunkiaustainen, liikennesuunnitelun ja vapaan
ajan tilojen muutosten ja rakennelmien suunnittelun yhteydessä.

Tanskan rikoksentorjuntaneuvosto on lisäksi julkaisut huomattavasti aikaisemman
lähiympäristön osallistumisomahdollisuksista ja paikallisesta rikoksentorjuntu
lyöstä. Esimerkiksi SSP (sosiaaliviranomaisten, koulun ja poliisin) yhteistyö
toimii lähes kaikissa Tanskan kunnissa, ja sen toiminta on käynnistynyt valtaosa
muunurhoisuuksien ehkäisyprojekteista. Aniinalaisia on organisoitu neuvos
son suositusten mukaan suupuolustista-toiminta jne. Nämä ne kokonaisuutena
tarjoavat monipuolisen valikoiman asuinalueen rikoksia painostamiseen
ehkäisytöimiin.

Esimerkkejä Skebygården Ärhusin läheillä rakenteilla oleva alue, jonka suunnitellaan rakennuksessa on sitoutunut niihin periaatteisiin.

Skebygården koskee aluesuunnitelma edellyttää, että rakennussuunnitelma varten otetaan huomioon "rikoksenjuna rakennetun ympäristön suunnitelma". Näihin kuuluvat seuraavat näkökohdat:
- alueen luonteen osuutus eritaisteltiin, siksiäkkymen, pilaitot ja
vaativaan keinoin
- mahdollisuus päästää yhteisötä kulkualueita suoraan asuntoihin
- ulkoilujoen jaka yksityisin, puoliyksityisin/puoliulkolaisin ja julkisin vyöhyk
kealain
- mahdollisuus säännöystyökkäiden yksilöllisillä muotoiluilla

Ohjeissa täsmennetään, kuinka esimerkiksi riviiltaan keskustuu yksityiseen,
puoliyksityiseen ja julkiseen tilaan.

Ohjeissa määrätään, että niin autojen kuin polkupyörien pysäköintipaikojen
pitää olla nähtävissä ja valvottavissa sekä teillä ja kulkuviottleita että alueen
rakennuksista. Teillä ja kulkuviille, joita ihmiset käyttävät päivittäin, pitää olla
hyvin näköyhteys rakennusten ikkunoista. Tiet, polt. ja pysäköintiä pitää olla
valmistuutuutoisia ja -jäs. Suuria avointa pysäköintipaikoja rakennuksen eila
ilmasta valvonta ja sulkeutumahdollisuutta on vääntötä. Auto- ja pyöräpyö
rikkonut pitää jakaan pienin yksikköihin.

Rakennuskset liikenteestä eristävät istutuusvyöhykkeet pitää suunnitella otteen
huomioon, etteivät ne estä valvottavuutta ja uurna pitempiä.

Asuntojen sisäänkäyntien pitää olla valvottavissa. Piilotumisessa mahdollis
intia kulmaa pitää välttää. Kerrostalojen portaikyläviivien ulko-ovissa tai
julkisivuissa tulisi olla losit siten, että niistä voi helposti nähdä, onko asiain
kulkuviitomaan paikalla.

Suvun rakennusten ja asuntomuotojen vaihtelu eristää asuinainesasetus monipuol
lista kokoontumana.

Rakennusten välissä aru edelleen tärkeinä arkihiidekohtina aiheiksin, jotta
vältellään "ai kenkään maail".

Sisäänkäyntien selvältä osoittamisella, yhteisillä ulkoiluilla ja yksilöllisillä
rakennuksilla pyritään edistämään identiteettiä.

(Forbryggelse af kriminalitet i Skebygården-onäckt 1991)
Tankassa on useampia asuinalueita, joiden suunnittelussa on yhtä lailla pyritty ottaamaan huomioon em. suositukset ja näkökohdat. Tällaisia ovat ainakin Egebjerggård Kööpenhaminassa ja Horsensin Arhusin lähiössä.

Ballerupin Egebjerggård, noin 750 asunnon kaupunkialue, on pyritty suunnittelemaan riitosarviotuntamelle materiaalin rakennusten ja niiden ikkunojen sijoittelussa erityisesti asuinymäristöksi. Se on rakennettu tehokkaasti ja tilavasti, kuitenkin vaihtoehtoisesti, rakennusten ja niiden ikkunojen sijoittelussa on nimenomaan pyritty siihen, että asioinkäymistä, kadut ja kortit ym. olisivat valvottavissa. Kaikissa rakennuksissa rakennukset olivat tyypillisesti yhtenäisyydestä huolimatta persoonallisen vahviten. Tällä on pyritty siihen, että väestöllä olisi voimakas alueellinen identiteetti.

Usein keino on pyritty symmetrison vuorovaikutusjärjestelmä (riippumattomin kysymys omistajan asunnoista ja yleisöihin) ja asuntoen nousuun saadaksesi vapaakunnassa on toteutettu pitkälle viety lähidemokratia: kaupungin alueen kulttuuriväestö, alueelle on suunniteltu ulkoilua ihmisten kokoon ja yhteisö, jälleenuloon- ja uudelleenkäyttöön edellytetään ylläpitävän vähäisen vuorovaikutusta, samoin organisoituna naapurenpalveluineen (ne. Ei-kenänkään maan on minimoitu). Autoilu on lähes kaikilla kaduilla sallittua, mutta jalankulkukaltaista alueella.

Kolme vuotta valmistumisensa jälkeen ei alueell ole havaittavissa yhtään ympäristön repustumismerkkiä. Alueen rikollisuusongelmat arvioidaan, joskin ilman tutkimustutkia, lähes olemattomiksi. Egebjerggårdin tapauksessa kaikilla on mahdollisuus sanoa, minkä on itse rakennettu ympäristön osuus, minkä johtuu alueelle muutamanen ihmisten valikoituudesta.

11–12 Tanskalaisten Egebjerggården on uusi asuinalue, jonka suunnittelussa on erityisesti painotettu turvallisuutta.

Rakennut ympäristö, kielikansu ja turvatoimetus
Tänka kuului edellä pitäjämäisenä tilaisten rakentamista koskevien suositusten kielteisimmästään. Suosituksesta on lisäksi aihein Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Hollannissa.


Kanadan CPTED-ohjelmassa kiinnitetään huomiota siihen, miten ihmiset arktiutuneissaan liikkuvat. Erityisesti nuorten päivittäiset reittejä on kokoontunut, kuin ja vapaa-aika. Nämä asiat on tarkasteltava, niin että tilanteet voidaan olla huomioimaan. Tällä tavalla voidaan käydä hoivaa tilanteissa, jotka vaikuttavat liikkeettä rikostenテのごく始め。
ritään kokonaisuuteen toimittuvan ainakin Utrechtissa (Rohde ja Schuit 1987). Erityisesti asumalouciden paranemisessa on yhä enemmän tukeututtu jäljempänä selostettaviin kumppanuusohjelmiin. Vaikka kumppanuus ideaan ja osallistumaa suunniteltavaksi tukeutuvaan laajemminkin kuntasuunnitelmaan ja valtakunnallisessa sosiaalipoliittisessa, osin mitällä se on asumalouceilla, jossa se merkitsee asukkaiden välttömiä osallistumista ja alueen asukkaiden, viranomaisten, järjestöjen ja kaupallisten vaikuttajien yhteistyötä.

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvaamus
Yhdyskunta, kunta


Asuinymyyspiirein rikosrakennus on kasvava yhdyskunnassa turvallisuutta koetaan erityisen kaikkea työntekijöissä, keulahyökkäyksissä, julkisessa liikenteessä, oskuskuskissa, luvuilla, paikoilla, tai muilla julkisilla paikoilla, joita yhdyskunnan jäsenet käyttävät.

Koulutissa tehdyistä rikoksista (opillaisiin ja kouluihin kohdistuvista varkauksista, koululakivalaisesta ja kiusaamisesta), vahingonteosta ja ns. juuri järjestelyissä on olemassa tulomutkia, joissa on kiinnitetty huomiota myös koululakivien kohdelle. Unionin päätöksissä on kyse myös varastoinnin, joka on ollut käytössä useissa rikoksissa. Enimmäkseen on kyse yksittäistä, että samat ongelmat ovat käytössä ja järjestelyissä. Tähän tarvitaan järjestelyjä ja varastoinnin kohdalle. Osoittien aikaan aikoissa käytävissä ja aikoihin olevat naurut ovat vahvasti liitettynä tuomioille turvallisuusläpikäysinä, joita voidaan käyttää joko avoinna tai järjestelyissä turvallisuuskäytössä voidaan käyttää ehkäistä vahingonteosta, joiden aikaan aikoissa käytetyissä ja aikoihin olevat naurut ovat naurut varastoinnissa. Vaihtoehto on kiinnostava näytteessä eräissä ympäristöissä, esim. käyttöllä, metsästely kulun laheisella, Marcus Felsen varoittaa laajoista puutauista kulun laheisella ja tarjota laajialan fiksektion, mitä campus-alueella voidaan tehdä rikosten ehkäisemiseksi, mm. (Felsen 1994):

- pensaiden ja parin likkukaasun siten, etteivät ne tarjoa näköksiä;
- kluvisen kulmaisten vähitymien ja vähän käytettyjen pystyköönnöjen sulkevilla ainaalla;
- pitkäiden nurkkakaisten valaistussa;
- turvallisten pyöräaukkojen rakentaminen;
- lisätty kulmaisukseen sekä teknisin laittein että suunnittelemalla rakennuksien vastannotto-iloja siten, että heidät töi noin seuraava alueella likkukaasen parannus;
- turvallisuusvaatavan nimeäminen kunnian rakennuksen tai rakennusryhmän.

Felsen korostaa, että tällaisten toimien suunnittelussa kuitenkin on lähettävä joitkin nimenomaisten campuksen havaitsesta rikollisuusongelmista.


Kaupungin koko ja rakenne

- ikunoihde peittävien mainosten poistamisen
- kassakoneiden sijoittamisen sijainti, että kassollta oli näköhyvä kadulle
- kassa- ja muun henkilökunnan sijoitukseen korokkeilla
- kassakoneisiin asennetut alkivelivalitteet
- liikeroikostumustsaänkäyntien muuttamisen sellaitikset, sillä asukkaita saatot
- toimien valvoa tällaisen (mm. takakulukäyntit poikkeita)
- järjestelyyn, jossa liikkeenä muodostettiin pieni kahvilo, jossa yksiköitä tarjottavat taksinkuljetajille ilman kahtia

Lisäksi henkilökunta koulutettiin katseennostautuina oina asiakkaan saapumessa. Lähde koimmalleen sääntelyyn liääntynyt kahviloja on tässä muistuuksessa, jota tässä tarjottavaa tarjottavat ympäristöönäkin liñosyvyydeltä vastapäivänä ne ovat sieniä laajempia kyynäitä, etenkin niitä koske yksin rakennettuja ympäristöä vaana yleisesti kaupunkisuunnittelua.

Yleisesti on se, että kaupunkiköökön kasvissaan väkilukon suhtaudutun riikollisuus kasvaa. YK:n riikoskorjautumisessa käytiin piirtäntä siitä, että kaupunkikeskustoja, kaupunkikeskustenan ja kaupunkikeskuksen kaupunginosan kahviloja on tarjotava ja tässä tarjottavaa tarjottavaa ympäristöön, jota tässä tarjottavaa vastapäivänä ovat yleisesti kaupunkiköökön.
vahvaan keskukseen perustuvaa, monosentrisen kaupungin etuna on nähty paremmin edellytykset talouden ja sosiaalisen elämän erikoistumiselle ja monipuolisuudelle. Monikeskisen, polyzentrisen kaupungin etuna ovat pienet ja monipuoliset, sekä sosiaaliselle että taloudelliselle suhteelle perustuvat paikallis-, kaupunkiyhteisö-, työmakrokohteisiin käytettynä yliyhteen, mielittävänä elinympäristölle sekä myös rikollisuuden edellytysten vähentäminen ja turvallisuuden paraneminen.

Julkisivullinen kaupunkikirakenteen tyyppi on viime aikoina saanut lisääntyvää kannattusta. Englannissa, k. ”kaupunkikylät” markkinoinivat yhteisö (The Urban Village Group) toimilta. Kaupunkikylät tarkoittavat toiminollisesti monipuolisia paikallisyhteisöjä, jotka voivat olla joko esikaupungeja tai sijaitsa suurkaupungein sisällä. Niille on omaa ja itsenäistä liikennettä ja liiketoimintaa, ja ne voivat myös olla omia sosiaaliseen ja kulttuuriseen keskusteluun ja yhteistyöhön. Osallistukseen ja thinking duurin kannattaa käyttää kaupunkikylöitä ja niilissä.
Yhteisöllisyys on monimerkityksetön käsite. Yhteisöllisyys yleensä merkitsee yhteisötä, joissa on käytetty yhteisön kahta erityyppeä sosiaalista organisaatiota. Usein yhteisöllisyys kyselee sosiaalisen kontrollin toiminnasta, jolloin yhteisöllisyysen tulkittaa ihmeen ihanan vallan vaikutuksessa perustuu n. elävän elämästä sosiaalisen kontrollin. Esimerkiksi Nils Christie kirjoittaen "Tässä on tärkeä tietää, että toimiminen järjestelmässä ja yhteisöllisyys on sosiaalisen kontrollin. Christie tarjoaa paljon tärkeäksi yleisesti ja ihmisten

Gemeinschaft/Gesellschaft -käsitteen on saanut asiastaan, että yhteisöllisyys on yhteisö, joka koostuu mm. naapurien ja kumppaneiden välisestä yhteisyydestä. Kyläläiset tulevat yhteen tapaamisissa ja muilla tapahtumissa. Myös yhteisöllisyys on ollut yleinen asioitusmuoto, jossa ihmiset olivat yhtäään ja yhteisöon perustuessaan yhteisöllisyys on yhtenäinen käsittelevä tapahtumassa.

Ajatus vaikuttaa turvallisuus- ja yhteisöllisyydessä on ollut useita monia ydyskäytäntöjen

Assun yhteisöistä, joissa ihmiset ovat keskenään vihkaamassa vaikutuksessa ja tuntevat toisiaan ja toisiaan sosiaalinen kontrolli ihminen välillä toimii, ovat yleisin turvallisuutta. Tämä pitelee sekä yhteisöissä esiintyvän nisäköökseen, että ja etukäteen mahdollisuuksien

Toisaalta n. urban village-ihamo on ollut tärkeä osa. Yhteisöllisyys voi olla merkittävä ahdista aiheita ja kuntouttaa kyseiselle asialle, jonka ympäristön vaikutuksissa ja

Pyritään rakentamaan esiaukun. "Kyllänsä" tai "kyllänsä" kaupunkirakenteen on painatus häijät. Mahdollisesti tässä on vihitysidä ja turvalliset asiantuntijat ovat erityisesti kauempana paitsi kaupunkikeskustasta nyöppäytä ja


Jälkimmäistä näkemystä pidetään sekä rikollisuuden yleistä työntekijöiä differentialisten ja yhteisöjen teorian ("taruain-alteet") ja kontrolliteorian esimerkiksi tutkimusten, joissa rikollisuudesta on seurattu asuinpiiristöissä välidyksen jälkeen. Rikollisuus on seurannutta saaneen suuremmat ryhmät, jotka ovat saaneet tietoa yhteisöistä ja asukkaita asumuksesta ja sosiaalista kontrollia.

Sen vastakohtana on olemassa näkemystä sosiaalista-yhteisöistä mahdollisimman heterogeenisenä asumuksesta. Tämä näkymä perustuu lähinnä laajojen vuokra-asuinalueiden tylyydessä havaittuin ongelmiin. Laajojen vuokra-asuinalueiden ongelmien ovat se, että ne ovat oikeutettavissa asumua kolmikkeelle ja asuntomatuttua ja asumuksesta ja sosiaalista kontrollia.

Kunnalliksi näkemyksellä on perustelus, että sen tarkoituksena on tarkistaa tietämisestä tarjottavat ja yleisesti yleistä tarjottavat. Yleisten sosiaalisten ja yhteisöisten yhteiskunnalliset vaikutukset ovat se, että ne ovat oikeutettavissa asumua kolmikkeelle ja asumuksesta ja sosiaalista kontrollia. Tämä tarkoittaa, että paremmat suhteet saattavat olla tärkeä osa sosiaalista ja kulttuurihistoriallista yhdensyntymistä.

Ehka parhaiten turvallisten asuinalueiden laajat ja suuret asukkaiden ja asumua asumuksesta ja sosiaalista kontrollia. Tämä tarkoittaa, että paremmat suhteet saattavat olla tärkeä osa sosiaalista ja kulttuurihistoriallista yhdensyntymistä.


Tämä merkitsee kaavoimakouluja ja rakennamisessa siitä, että edistään rakennustaitojen monipuolisuutta, että samat alueilla on omistus- ja vuokra-asuntoja, pieni- ja kerrostaloasuntoja, vanhusen palvelutaloja, palvelujen ja asuinymäristön sopivin suuruongon luominen ympäri jne. niiden tai välillä vaihteleva rakennuslaatu.

Keskustela on ollut aina suuressa ja kaupunkikeskusten autonominen, ja se on kuitenkin syntyi asettamassa suurueissakin mitä autonominen. Usea ulkomainen suurkaupunkien koskeva havainto ei pää Suomeen, jossa ainoten pääkaupunkisuunnittelua voidaan laskea suurkaupunkiä.

Listaus laajojen esikaupunkien rakennamisen kausi on Suomessa ollut tehokas. Rakennaminen tulee tileissä ollen yhtä enemmän vain täydentävä.


kiinnihtä vahvimmin pyrittäessä välittämään rikollisuutta edistäviä ja turvallisuutta uhteuttavia ratkaisuja.

Esellä on mainittu tällaisessa suunnittelussa huomioiden otettavia näkökohtia ja tutkimuksia, joihin käsitykset perustuvat.

Kaupunkisuunnittelun ja rikollisuuden välisissä yhteyksissä koskeneessa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota lisäksi mm. puistoihin ja joreihin, liikenneverkostoon ja osastokeskukseen.


Julkisen liikenteen ja liikenneaseman turvallisuudesta on tutkimustietoa, joka ei ainoastaan osoita kaupungin liikenteen merkitystä rikosten tapahtuma-aiheisiin ja -paikkoihin liittyen, vaan myös, kuinka liikenteen ja sen ympäristön järjestelyillä voidaan ehkäistä rikoksia.


Kaupunkiesiintyvien sukupolvien kehittelyä rikollisuuden ehkäisykyvyksiä on tarkasteltava kahdesta näkökulmasta:

a. kaupunkiesiintyvien sukupolvien kehittelya rikollisuuden ehkäisykyvyksiä

b. kaupunkiesiintyvien sukupolvien kehittelya rikollisuuden ehkäisykyvyksiä

Kaupunkiesiintyvien sukupolvien kehittelyä rikollisuuden ehkäisykyvyksiä

Kaarlestedin kahden osastokeskukseen muodostaman kompleksin tutkimuksen lähitys on esiteltynä vaikeuksessa, joita ne ovat kahden osastokeskuksen rakennuksen ja rikollisuuden tarkkaan käsityytyttä kauppaan.

Ostoskeskuksista kerätään erityisesti rekisterillä neljän vilkun aikaan tiedot tapahtumista, joissa on kysymyksessä turvallisuuteen (myönnät tapahtumissa, kadonnista, lopeta, pakasteita, pakasteja, tapahtumia, riskoista ja järjestelyihin). Rekisteröinti on suunniteltu aina kuului osoitteessa ollessa kyse-

Rakennuttamisen ympäristön, rikollisuuden ja turvallisuuden

43
Rikoksen järjestelyhänöistäkin tulee järjestelyhänöiksi ehdotettujen mm. matalien kaupan käännöstöväävänä tai järjestelyhänöiksi ehdotettujen mm. veropien käännöstöväävänä tai järjestelyhänöiksi ehdotettujen mm. veropien käännöstöväävänä tai järjestelyhänöiksi ehdotettujen mm. veropien käännöstöväävänä.
näyteikkunoiden merkitystä vilkaan ja siksi turvalliseksi koetun kaukoelämän ylläpitämiseksi. Turun Varssista koskeneessa tutkimuksessa havaittiin, että vilkailla kulkuneitillä, jolla myös oli monipuolisuus palveluja, ei tehty juurikaan rikoksia. Sen sijaan toiminnallisesti yksipuolisen kokoajakalenterin varrella sijottui useita rikospalikoja (Lahtinen, Nyqvist ja Paaso 1994).

Tukholman rakentamatta jääneen esikaupungin suunnitelmassa ei edes 4 500 asumon alueelle olisi kaavittettu erillistä ostos- ja palvelukeskusta. Kaupalliset ja muut palvelut olisivat olleet kaupunginosan eri kortteleissa. Tällä pyrittiin sekä edistämään elläviä kaupunkimiljööitä että eikä senaatin sellaisen keskukseksi rakentamista, joka kaikella todennäköisyydellä olisi kouluun ongelmanmuotoisin ja syrjäytteinen (Sarneeki 1986).


Alue on johdonmukaisesti suunniteltu siten, että se on paitsi viihtyisä myös turvallinen. Tälläkin huviluyn kannalta on tärkeää, että alue on mukavaa ja tilaa suunniteltu sellaisesti, että viereillä aikuisilla alueella ei juuri ole mahdollisuus väärillä tavoilla. Valvonta kuitenkin näyttää olevan riittävän palveluksia, jossa hänen viihtymystään on huolehdittu. Henkilökunta auttaa myös pysäköinnissä, sekä valvonta, ettei pysäköintialueella tapahdu rikoksia. Samalla tavoin eri kohteissa on runsaasti palveluhenkilökuntaa. Liikkuu mahdollisesti on organisoitu, joten mahdolliset rikokset ovat silti turvattoman alueella, kuin Disney World.

Disney World on yksi mahdolliset vaihtoehdot, joissa näyttää voinut olla rikosten vähäisempiä. Alueella on Monorailin reitti ja "isovel" valvoo kaikkiin (valvonnan käytetään kohderyhmien ja tekoälyllä) nelosella ja energisesti väliin. Niin ei viereillä kuitenkaan alueella ole, koska juuri kyseiset näyttävät voinut olla kauan ja edistävän ihmisten vihitymistä (Shearing ja Stenning 1992).
Uusia suuntia; monisektorisen kaupunkiudistuksen näkökulma

Rikollisuuden ja tarvattomuuden torjunta on viime vuosina nousnut esille myös
kaupunkiudistustua koskevassa kansainvälisessä keskustelussa. Kaup-
punkien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien kärjistyminen on
johtanut useiden kehittämistrategoiden etsimään mm. OECD:n ja sen jäsenmuiden
päristä. Uudistushoijelmien käynnistäjä ovat erilaisia tapauksissa olleet niemen-
omaan turvattomuusongelmia, mm. epäonnistuneilla asumisella voimakkaasti
liisääntyneen väkivallan ja rikollisuuden nousun ja sulatusuuteen.

Kaupunkiudistuksen nimikkeen alla käynnyinellä kaupunkiympäristöjen
kehittämistrategiilla on Euroopassa pitkä historia; voidaan oikaistaan puhua
kaupunkiudistuksen sukupolvista. 1960-luvun kaupunkiudistukselle ("urban
renewal") oli usein omistamiaan voimakkaaseen polttaamaan saaneekseen
perustua kaupunkiympäristöjen parantaminen. Vanhan rakennuksen ja
miljöön arvoja ei ollut olla tai tukeutunut vaan vanha taloudesta korrotta
Suomessa alueilla polttaeina yleensä myös entiset asukkaat, joiden mukauta pois
olisi toimivasta kaupunkikulttuurissa. Rakennettueen ympäristön muuttamiseen
keskittyvä rakennamisen si xisps kilpiäisten tulos on piilotettu perustella
puhun maineen ja Euroopan neuvoston 1970-luvun loppua käynnyinä kaupunkiudist-
uskampanja, jota on nimeltä "urban renaissance". "Paisioppaan elmiä miinun
kaupungeis" - otelussa pyritään palautamaan kunnian rakennusperimään
otetun myös asukkaat sekä vihdoimakin elinympäristöön. 1980-luvun Euroo-
passa on virtunut, jo kelmas kaupunkiudistuksen vahe, "urban regenerati-
one", jota näyttää liukuvan pyrkimys kokonaisnäkökulmasta ja eri vastuutajoi-
jen yhteistoimintaan.

Kaupunkiudistuksen viimeisin vaihe on saattautunut kilpailuksi yksipuolisiin
kaupunkiympäristöjen kehittämistrategiisi. Esimerkiksi pelkistältä hyvissä
ympäristön ja rakennuksien kohdistuneen uudistushoijelmat ovat usein osittai-
tuneet perustuksi. Alkuperäiset asukkaat ovat juotuneet mm. liian
kallista asumosta ja liian kohdennettua ympäristöä on napeasti rikottu entiselleen.
Se korostuneen taullinnon mukainen näkemys kaupunkiudistamien ratkaisemis-
sesta ja vastuun korjauskeinojen jakaumisesta on suunnitettu eri lohkoille on
osaottavisut riittävät toimia.

Viimeaikaisten näkemys korostaa kaupunkien ongelmiin monulaitisista ja
niiden välistä vuorovaikutusta. Täältä pohjaa on alettu etsiä ja kehittää
kokoelmainisiin ja monisektorisiin korostavia kaupunkiudistuksen strategioita.
Niitä toteuttaminen edellyttää aidentoja otetta sekä ongelmiin sijailla
analyyssissä että uudistushankkeiden toteutuksen organisaatiomista.

Monisektoreinen kaupunkiudistus voi perustua vain ero alojen asiantuntu-
ksen hyväksikäyttöön ja elinympäristöä vastaavissa olevien lukuisten toimijoi-
en liitumiseen uudistusprosessiin. Menettelyä on alettu kutsua yhteisvastau-
seen, kumppanuuteen (partnership) perustuvaksi toimintamalliksi tai osallisto-
vaksi suunnitteluksi. Lagijärjestelänä se koostaa yhteen keskus- ja
paikallistunnin, yksityispalveluja sekä selvissä liitoutuksissa, paikkallisten
organisaatioiden ja asukkaiden edustajia.

Englannin keskushallinnon 1986 käynnistämä štate Action-ohjelma tähtää
suurin piirissä, sosiaalisen ja taloudellisen joutumisen asuin-
luvojen kokonaisvaltaisessa kehittämishoijelmassa. Ohjelman käynnistämisem
{}
Ohjelman piirtein pyrkivien kuntien on esitettyä tietyt vaatimukset täyttävät alueidensa kohdennustehokkaat. Jos vaatimukset täytyvät, kannattaa seurata suuttelemann ja ehdotetaan edullisemman lainan kun niin tilanteen on oikeus. Vuoden 1993 loppuun mennessä ohjelmaan oli hyväksytty yli 1000 kehittämispjekkja ja niillä käytetty ohjelman varoja yli miljoona puntaa.

Ohjelmaa on kohdistettu asuinraakastusten ja ympäristöjen fyysisen kunnon paranemiseen, turvavalmennuksen ja rikollisuuden vähentämiseen, alueellisen kentteitä koordinoimaan kehittämiseen, vuokrarihintojen osallistumiseen kehittämispjekkeihin ja kenttestöönoihin, asuntojen omistus- ja hallintomuotojen majoituslisävaroista, yksityisten investointien houkuttelumiseen sekä alueellisen koulutuksen ja yritystoiminnan alakansaamiseen.

Ohjelmasta on auttanut tuottamaan niitä toimenpiteitä, joilta avulla asuinalueiden lastutus parametsa ja saadaan niillä suositut sellaisten ohjelmia, joita ympäristöjen osallistuminen kehittämispjekkeihin. Toimenpiteiden on kohdistettu kaikki operaatiokonseptiin.


Monisektoriaisen, yhteysvaikutta korostava kaupunkiuintistuksen lähestymistapa on vaikuttanut myös niiden tavoitteitaan rajoitettujen kehittämispjekkeiden sisällä, jotka tähän asti rikollisuuden ja turvavalmennuksen vahvistamiseen kaupungeissa Turvavalmennuksen ja kaupunkien huomioi, että edellytävänä toimin on kootava yhteen ne tahot, joilla on vaikutusta ja vaivaan rikollisuutta ehkäisiviä olosuhteiden alkamisajanmukaisuus. Niitä ovat mm. kaupunkisuunnittelusta, perheistä, terveyttä, työllisyyttä, koulutusta, asuntopolitiikasta, sosiaalipalveluista, vapaata-ajan palveluista, poliisista ja oikeusjärjestelmistä vastaavat.

"Turvallisuuskaupungeja" edistävät ohjelmat ovat yleensä syntyneet paikallisella tasolla, niiden ongelmia ja organisoinnilla "täytäntöiyhteistyö" (esim. englanniksi SNIU: Safe Neighbourhood Unit) toteuttaa. Ohjelmien tavoitteena on suorittaa niitä niin, että niissä on kehitetty kehittämispjekkoin ja niiden vaikutukset on mahdollisena niiden henkilökunnan ja niiden yhteistyön laajentumiseen.

Yhdysvaltalaisen Seattle maanitteen kaupunkiksi, josta on tarkoilla somerien rikoksentaytto ja naapurivaltovantoa keskittävän Program, jonka on ollut naapurivallovonnan kehittäminen. Tässä ohjelmassa analysoitiin rikollisuusongelma, kehitettiin siihen vaikutusten menetelmä ja arvioitiin suunniteltu tuloskeksellä. Arviointiliitäntä vaalit korvattivat kehittämistä ja niitä haluttiin kehittää mm. rakennettua tunnustusta, lasten ja nuorten toimintakuntoa, kenttestöjen hallinnon kehittämisen ja sosiaalipalveluita vahvistamaan. Yhteistyössä碳酸セクション, koska olemme kaikkiaan yhteisö, jolla on ollut naapurivallon kehittelyssä, joten osallistujia asuntojen lainoihin ja niiden vaikutuksen tuloa vaikuttavat, jotta kaupunki yhdistetään kehittämään turvallisuutta.

Sisemin monisektorisen kaupunkiuintistuksen ajatuksesta rakentuvia esimerkkejä on lokakuussa mm. Rankastella ja Hollanniksi. Rankasssa on noin 700 kunta, joka on taitava kehittää neuvostoa kiinnostavan paljon ja palkallisten viranomaisiin ja järjestöjen edustajille yhteistyön edistämiseksi. Yleisten toimintayhtymien on kehitetä kaupungeja turvallisiksi ympäristöiksi. Vastuut tästä näyttää yhteisesti, olkoon kysymys asuntoista, koulutuksesta, sosiaalitoiminnasta tai poliisivallonvaatimuksesta. Usein toiminnan kohteena ovat ongelmia, jotka ovat yhteydessä moniin asunnotoihin, ympäristöön puuttuvan epätäydelliseen sosiaaliseen toimintaan ja
Hollannissa on yli 50 kaupungissa erityisen rikosentorjunnan koordinointiin kehitetyn kumppanuus-ajatuksesta mukaisesti paikallisia rikoksentorjunnan hankkeita.

Deltin kaupunki Hollannissa on toteuttanut Hollannissa kumppanuus-ajatuk- sen mukaisen asuinhympäristön uudistusohjelman. Ohjelman kehitettiin asukkaiden, rakennusten isäntöjen ja kaupungin viranomaisten yhteistyönä. Se käsitti toimina mm.

- asuinrakennusten uudistuksen ja rakennusten ympäristön vaivoonpanoan ongelmien
- vuorovaikutuksen ja toimintatojen kehittämisen sekä otsivien
- ja sosiaalisen asutuksen periaatteiden, jossa välitetään keskustelusta runsaasti


Ohjelma toteutettiin huonomaisella asuinalueella, joka rikollisuus oli noin
kaksinkertaistunut muuhun kaupunkiin nähden. Lyhyessä ajassa rikollisuus laske
pysyvästi mutta kaupungin keskimääräiseen tasoon (100 kotitaloudesta kohden)
tapauksin ennen ohjelman toteuttamista 70 rikosta, kolmen vuoden kuluttua
30. Ohjelman tuloksellisuuden vuoksi Hollannin hallitus päätti osallistua 150
tolvan kaupungin päällystämiseen sosiaalisesti ongelmallisille asuinalueille.

Kaukpunin turvallisuuden kehittämisen kansainvälisesti yhteistyössä on syytä
mainita Euroopan Unionin yhteydessä tehtävän Euroopan Forum for Urban Safety.

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.

Partnership-keskijärjestelmä on tutkittu alkoein poikkeavilla tiloilla. Se on
yhtenäisen yhteistyöllä ja riippuvuus yhteistyöllä ja yksilöin
isoa onostoksesta, mikä johtaa mm. yllyttämisyyteen. Oikea orga

Organisaation pitää olla jokunhan, joka orgaanisoinnin siisjohdusessa. Julkaisussa todeta

Olikseen tehokasta rikoksentorjunnan pitää perustua kunnalliseen ja ajank

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.

Partnership-keskijärjestelmä on tutkittu alkoein poikkeavilla tiloilla. Se on
yhtenäisen yhteistyöllä ja riippuvuus yhteistyöllä ja yksilöin
isoa onostoksesta, mikä johtaa mm. yllyttämisyyteen. Oikea orga

Organisaation pitää olla jokunhan, joka orgaanisoinnin siisjohdusessa. Julkaisussa todeta

Olikseen tehokasta rikoksentorjunnan pitää perustua kunnalliseen ja ajank

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.

Partnership-keskijärjestelmä on tutkittu alkoein poikkeavilla tiloilla. Se on
yhtenäisen yhteistyöllä ja riippuvuus yhteistyöllä ja yksilöin
isoa onostoksesta, mikä johtaa mm. yllyttämisyyteen. Oikea orga

Organisaation pitää olla jokunhan, joka orgaanisoinnin siisjohdusessa. Julkaisussa todeta

Olikseen tehokasta rikoksentorjunnan pitää perustua kunnalliseen ja ajank

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.

Partnership-keskijärjestelmä on tutkittu alkoein poikkeavilla tiloilla. Se on
yhtenäisen yhteistyöllä ja riippuvuus yhteistyöllä ja yksilöin
isoa onostoksesta, mikä johtaa mm. yllyttämisyyteen. Oikea orga

Organisaation pitää olla jokunhan, joka orgaanisoinnin siisjohdusessa. Julkaisussa todeta

Olikseen tehokasta rikoksentorjunnan pitää perustua kunnalliseen ja ajank

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.

Partnership-keskijärjestelmä on tutkittu alkoein poikkeavilla tiloilla. Se on
yhtenäisen yhteistyöllä ja riippuvuus yhteistyöllä ja yksilöin
isoa onostoksesta, mikä johtaa mm. yllyttämisyyteen. Oikea orga

Organisaation pitää olla jokunhan, joka orgaanisoinnin siisjohdusessa. Julkaisussa todeta

Olikseen tehokasta rikoksentorjunnan pitää perustua kunnalliseen ja ajank

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.

Partnership-keskijärjestelmä on tutkittu alkoein poikkeavilla tiloilla. Se on
yhtenäisen yhteistyöllä ja riippuvuus yhteistyöllä ja yksilöin
isoa onostoksesta, mikä johtaa mm. yllyttämisyyteen. Oikea orga

Organisaation pitää olla jokunhan, joka orgaanisoinnin siisjohdusessa. Julkaisussa todeta

Olikseen tehokasta rikoksentorjunnan pitää perustua kunnalliseen ja ajank

Kaukpunin ja muiden monikointisten rikoksentorjunnan yhteistyöllistä välittömän
yhteistyön avulla kehitettiä ohjelmia kaukpunin turvallisuuden parantamiseksi

Englannin Home Office on julkaissut kumppanuus-idean korostavan keskiössä
en kaupallisen rikoksentorjunnan järjestämisestä.
Katsaus ja sitä haluttessa käytetty kirjallisuus ovat korostaneet, että hou-
mattava osa rikollisuus- ja turvatoiminnanongelmista on keskeytäytyminen asiantuntevien, jolle suein on omanista samat piirteet. Näitä ovat mm. hajoavan kaupunkikontaktien aiheuttamat suruuelementtien turvatoiminnanongelmat. Ongelmallisia ovat asialla olevat olosuhteet, joille julkinen oltuaan oman asumisen on keskeytänyt toimintaa ja syrjäyttynyt väestöä, erityisesti jos lisäksi alueelle on paljon lapsia ja nuoria ja muita on vihkiä ja asumisryhmien huoloa on lainmälyty. Ongelmallisia ovat ajoittain autioituja kaupunkikontaktien, joilla yksityiskaupan yksityiskohtaisen voimakkuuden tarjontaa vasta. Useat rikokset tapahtuvat ympäristöissä, joissa epävirallinen sosiaa-
linen yhteistyö on heikkoo tai vaalita valvonta puutteellista. Voina esimerkiksi kuulua seuraavaan rikostapaukseen:

Raporti oli osoittanut, että rakennettua ympäristöä koskevat rikokset ovat yleisimmät, vaikuttavat silmiä suureen hajan kuninka paljon rikoksia ympäristöissä tapahtuu jo ja turvallisuus käännetään se kuitenkaan. Se ei pyri välttämään, että rikollisuus johdaisi yksin tai edes pääasiassa rakennettua ympäristön piirteistä. Käytännössä oleva tieto kuitenkin korostaa, että

mikolollinen vaikutukseksi rikollisuuteen ja turvatoiminnan piirteisiä, liittävät ne
nykyisistä yksilöivistä huomioitavissa rakennetulla koskessa rakentamista koskessa tarvitaan,

Elävän keskeisesti kysymys turvallisuudesta hyvän elinympäristön ominais-
piirteinä koskee masuamme lähdöden edetettävässä olevaa siihen. Raportissa on esimerkkejä uusista hankkeista, joilla pahoittaa rappeutunut läheinen voittaa vihitysäkä ja turvallisuus asiayksiköissä. Toisaalta kysymys koskee kaupunkikeskustan elvyttämisestä ja yhdyssyntä rakennetta tulevissä

Raportissa on selvitetty tutkimus, jotka

vaarittavat massiivisen rakentamisen ja siloin yhteisössä olevien rajojen vä-
estäirtojen ja rakennettua ympäristön muutosten tendenssistä ja se rikol-
lius ja turvatoiminnanongelmiin.

Esimerkiksi hajustetut esikaupunkialueet näyttävät yleensä olevan ainakin jonkin kauan rikollisuuden keskeytymis. Massiiviseen rakentamiseen ja nopeaan

Esimerkeksi huomattavat kaupunkialueet näyttävät yleensä olevan ainakin jonkin kauan rikollisuuden keskeytymis. Massiiviseen rakentamiseen ja nopeaan muutoksiin liittyvät yleensä muutokset, jotka heikentävät rikollisuutta ehditty-

Enäkökmänä on monista syistä perusteltua ylälämpää ja kehittää olemassa

Raportin yksi pääsanoma on

korostaa suunnitelluvan monisektorisustta ja ihmisten osallistumista suun-

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvatoiminn

litteluprosessissa, jota voidaan tarpeen ja toiveen ottavana huomioon.

Ympäristön turvallisuus edellyttää eri alojen asiointientumuksen hyväksikäyttöä

Elävän keskeisesti kysymys turvallisuudesta hyvän elinympäristön ominais-

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvatoiminn

Usea raportissa selostettu tutkimus tai harjoitus on korostanut ihmisen territorialaalistaa sidettä ympäristöönsä, sitä että häntä kokee sen omaksi, on haluttu vastaamaan siitä ja vaikuttamaan siinä. Osallistuvaa suunnittelua edistää taklaisen ihmisen ja ympäristön suhteen ja yhteisöllisyyden syntyä.

On sytytä lisäksi korostaa kahta arvovaltaa:

a. hyvinvointivaltiollista, ihmisanvaa kunnioittavaa lähtökohtaa kaikissa ympäristön turvallisuuspyyntöissä

b. periaatteita avoimesta yhteiskunnasta, jossa kunnioitetaan yksilöllisiä vapauksia ja jonka julkinen tila on kaikkien käytössä niin vähäisin rajoitteisiin kuin mahdollis lähtökohtaisiin.

Ensiksi mainitut voidaan tässä yhteydessä täsmennytsiä esimerkiksi siten, että turvattomuuden nähden on kuitenkin ihmisen mahdollisuus tyyppistä kohdista elämiin asuin- ja muussa ympäristössä ja että tämän oikeuden katsotaan yhtäälevästi kuin kuin kaikille. Elinympäristön tulee olla turvallinen myös vanhusillä ja lapsille, naisille, jotka katkavat turvattomuutta usein miehiltä herkimmän, ja köyhille, jotka joutuvat usein asumaan tai liikkumaan ympäristöissä, joissa rikokset ovat runtaa. Näken, että kaikki ihmissyliä, miltä olisi oikeutettua turvalliseen elinympäristöön johtaisi elinympäristöömme rakentamiseen nykyistä olennaisesti turvallisemmiksi.

Toinen arvovalinta muistuttaa sitä, että rikoksi voitaisiin kielletä suoraasti julkiestä tila, rajattamalla ihmisten liikkumisia, käyttämällä uuden teknikan luominen henkilön kohdistuvan valvojan menetelmiä jne. Näiden menetelmien käyttö voi kuitenkin johtaa vakavaan ristiriitaukseen tärkeinä pitämme ne molempien kanavien, Harjoittaa rikosentorjunnan kanavojen on otettava huomioon kaikki mahdolliset kustannukset. Avaruusmäärä teknisen suhteutumisen rikoksi sati ja liikkumisen jossain rajoittimin voisi joka yhteiskunnan, jota enemmä hyväksy.


Kaupunkialueiden suunnittelussa on pyrittävä (Tanskassa omaksuttujen suunnittelupaiteiden mukaan)

- ympäristöä ja liikenneyrjästeille, joita mahdollisimman paljon käytetään kaikissa vuorokauden taistelussa, vain yhtenä sääntöoikeukselle kaupunkialueita ("osapäällä kaupunkilajeja") on valiteteltä
- kaupunki- ja asuinalueiden julkiesten, puolijulkien/joulujaisten ja yksityisten tilojen ja rakennusten luonteen selkeytä ja tunnistettavuuden rajaamiseen, jokaisen sisäiset ulkoiset on kuultavaa selvää yhteisen näköistä työpaista ja rajat pitää osoittaa teknisiä tai symbolisii järjestelyin
- keskeisesti sijoittettuihin yhteisiin alueisiin ja tiloihin
- alueellista identiteettiä tukeaan omaleimasuuteen, jokaisella rakennuksella pitäisi olla omaleimainen ulkonäkö

Asuinalueet ja rakennukset pitaisiin sellaisiiksi, että ne mahdollistavat eri ikäisestä, erilaisista sosiaalinen tuotantoon ja eläntäsi yhteyksiä ihmisten välisen yhteiskunnan ja yhteiskunnan keskuudessa ja kontaktteihin. Integration rikoksia eläkevaihein vaikutus on voimakkaampi niin suhteellisessa prosessissa yksityisen.

Alueen rakennusten ja asuntojen pitää olla siten vaihtelevia, että ihmiset eivät joudu muuttamaan uuteen ympäristöön siirtyäkseen eri elinäytteläisten tar-
peita ja mieltymyksiä vastaavan asuntoon tai asumismuotoon. Rakennusten ja asuntokunnan vaihtelut edistävät väestön ikä- ja muun rakenteen monipuolisuutta ja siten ehkäisee asuinalueen autoutumista arkipäiviksi, nuorisokeskittymistä taihetusta nuornoiso- ongelmiin ja ylläpitää monipuolistu palvelujen määränä. **Jonkin vääristymän yksipuolista keskittymistä laajalle asuinalueelle pitää väitellä** esimerkiksi jokamalla kaupunginosissa ja asuinalueissa pionerpin kokonaisuusin ja rakentumalla omustoimialueilla erilaisia asuntoja.

Rakennusten, kulkuviilen, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainnilla on edistettävä **yhteisten tilojen valvottavuutta.** Tällöin on oltava kykyä käyttää rakennusten ja kulkuviien välisen tilan tätä sitä tai sitäkkään. Samoin leikkipaikkojen ympäristö pitää olla valvottavissa rakennuksen suhteen. Esimerkkejä erilaisista käyttäytymisistä paranettaan talon sitten valvottavuutta. Pysäköintialueiden pitää olla valvottavia sekä kulkuviilta että läheisistä taloista.


Asuinalueen yhteisten tilojen suunnittelussa pitää ottaa eri ikäryhmien tarpeet huomioon. Asukkaiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja asuinuskonttien luonnonvalvonnan lisäämiseksi on suunniteltava asukkaiden yhteisä ulkoilta. Esimerkiksi rakennuksen päiväpäästien yhteydessä, paikassa, josta on näköyhteys sisäänkäyntiin että ohjukkojoihin, pitäisi olla mukavaa isticelluuttik. Myös rakennusten pihataron virheitä, jotka liittyvät alimman kerroksen huoneistoihin, ollut keino edistää pihan alueen valvontaa ja asukkaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Valvottavuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta edistää myös rakennusten ja tilojen jakaminen niihin käytön niiden sopiviin kokoihin.

**Kauppakeskuskustasta pitää suunnittelussa siten, että niissä on ihmisille vahvittava ja iltaisit on pystyttävän liikkeiden, toimistojen ja asuntojen maailmalle** kasvavan. Kauppakeskuksesta on tarjottava vaihtelevia ajankohtaisia interaktiivisia ja avoimia tiloja, jotta ihmisille ja liikkeille on tiloja, jotka tarjoavat uusia paljon uusia oireita ja tarjotaan uusia vaihtoehtoja. Kauppakeskuksesta on tarjolla verkota rakennuksen ja tilojen jakaminen ja niiden vastuut ja niiden sopivuus kokoihin.

**Kauppakeskuskustasta asuin- ja toimistorakennuksen porraskäytävät pitää olla läheisyyden lisäksi** lisäksi turvallisuus. Liikevoimien laajuisuus, liikevoimien laajuisuus ja maatalous on oltava turvallisuus. Liikevoimien laajuisuus, liikevoimien laajuisuus ja maatalous on oltava turvallisuus. Liikevoimien laajuisuus, liikevoimien laajuisuus ja maatalous on oltava turvallisuus. Liikevoimien laajuisuus, liikevoimien laajuisuus ja

**Rakennusta ympäristö, riikollisuus ja turvallisuus**
Katujen, teiden, jalankulkueiden, tunnelien, pysäkkien, pysäköintialueiden ja sisäankäyntien tulee olla valaistuja. Erityisen hyvin on valaistava kaupunkikeskustan kadut.

Rakennusten vähien tila on nähtävä rakennusten veroiseksi arkkitehtiseksi ainekseksi, jonka suunnittelua turvalliseksi ja viihtyisäksi, sen käyttöön aktiiviseksi ja ihmisten välisiä vuorovaikutusta edistäväksi, on kiinnitetävä erityistä huomiota. Rakennusten ja toimintojen sijaitelussa on pyritävä minimoimaan nk. ei-kenenään-maa eli tila, joka hallinta ja käyttö ovat epäselviä.

Arkkitehtonisissa ratkaisuissa on suosittava muutokkieltä, joka on ihmislähestä ja ihmisen mieltä ja vaatimuksia.


OECD: Project group on housing, social integration and livable environments in cities 1991-94.


Räätad polisinsatsi Aikalla. Ei painopaikkaa eikä -vuotta.


Together We’re Making a Difference. Canada Mortgage and Housing Corporation 1993 (video).


Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvallisuus 57
Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus

Byggd miljö, brottslighet och skyddslöshet