# **Diplomutbildning: Situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete i teori och praktik**

*En utbildning med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i teori och praktik!*

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har i flera år varit en av de ledande aktörerna när det gäller frågor som rör säkerhet och trygghet i det offentliga rummet. Arbetet är inriktat mot att hitta nya lösningar, nya idéer och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Denna diplomutbildning riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter (internationella och svenska) när det gäller situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektonisk design (CPTED/CP-UPD).

**Innehåll**

Utbildningen omfattar följande kurstillfällen:

* Situationell brottsprevention i teori och praktik
* Feministisk stadsplanering i teori och praktik
* BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik
* Platssamverkan i teori och praktik
* Placemaking i teori och praktik

**Målgrupp**

Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsföre-byggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

**Anmälan**

Anmälan sker genom att klicka på länken här. Det går i formuläret att välja mellan att anmäla sig till enstaka kurser eller att anmäla sig till hela utbildningen. Sammanlagt omfattar utbildningen fem kurstillfällen.

**Upplägg**

Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är halvdagar och är interaktiva genom bl.a. workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar.

Efter varje kurstillfälle följer ett självtest för att kvalitetssäkra erhållen kunskap. Resultatet kan sparas ned och användas som kursbevis. Vid deltagande på alla fem kurstillfällen erhålls ett diplom som intyg på genomgången utbildning.

**Utbildningens mål**

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha kunskaper om/i:

* Definitioner och operationalisering av centrala begrepp
* Grundläggande teorier kopplade till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
* Situationell brottsprevention och arkitektonisk design
* Skapandet av hållbara städer och samhällen utifrån målen i Agenda2030
* Olika modeller för att mäta säkerhet och trygghet
* Feministisk stadsplanering
* Platssamverkan
* Placemaking
* De-facto standarden BoTryggt2030
* Stadsplaneringsprocessen
* Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete utifrån nationella och internationella erfarenheter
* Roller, mandat och befogenheter i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha färdigheter att:

* Arbeta evidensbaserat för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
* Praktiskt tillämpa arkitektonisk design och situationell brottsprevention
* Mäta säkerhet och trygghet på ett evidensbaserat sätt
* Praktiskt tillämpa standarden BoTryggt2030 för att planera och bygga säkra, trygga och attraktiva bostadsområden, bostäder, skolor, kollektivtrafik etc.
* Tillämpa feministisk stadsplanering som ett sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten
* Initiera och driva platssamverkan som ett sätt att gemensamt lyfta säkerhet, trygghet och attraktivitet på en utvald plats
* Använda placemaking som ett verktyg för att ge platser ett rikare innehåll och öka platsens värde

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha kompetenser för att:

* Förstå skillnaden på, och begränsningar av, olika centrala begrepp och definitioner för att kunna arbeta evidensbaserat och målinriktat med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
* Kunna värdera olika typer av mätningar och datainhämtningsmodeller för att mäta trygghet
* Förstå, förklara och kunna applicera olika teorier i det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med fokus på stadsplanering
* Förstå vilka faktorer som påverkar brottsligheten och tryggheten och hur åtgärder kan prioriteras i stadsplaneringsprocessen
* Förstå värdet, samt begränsningar, av olika typer av insatser i det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
* Genomföra brottsförebyggande insatser utifrån situationell brottsprevention.

**Kostnad**

Utbildningen kostar 17 500 kr (exkl. moms) per person. I kostnaden ingår deltagaravgift, fem halvdagar, workshops/praktiska övningar och kursbevis/diplom. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma organisation erhålls 20 % rabatt. Det är även möjligt att anmäla sig till enskilda kurstillfällen till en kostnad om 3 500 kr (exkl. moms) per person.

**Kursprogram för våren 2022**

## Situationell brottsprevention i teori och praktik

23 februari 2022, kl. 13.00-17.00

Under många år har det i Sverige funnits en föreställning om att det enda sättet att minska brottsligheten är att göra människor mindre motiverade att begå brott. Åtgärderna har främst handlat om så kallad social prevention i form av tidiga insatser för barn och unga för att på så sätt påverka de förhållanden som har betydelse för individens benägenhet att begå brott. Denna typ av åtgärder är viktiga, menräcker inte för att vända utvecklingen. Den traditionella sociala preventionen måste kompletteras med situationella lösningar. Tankarna bakom situationell brottsprevention är att brott är ett resultat av interaktionen mellan motiverade förövare och de tillfälligheter som finns för att begå brott. Utifrån detta perspektiv handlar brottsförebyggande arbete därför om att minska sannolikheten för att ett brott ska begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. I detta arbete har kommuner, näringslivet, säkerhetsbranschen, fastighetsägare och andra aktörer en viktig roll.

*Medverkande: Fil.dr. i psykologi, kriminolog och f.d. polis och chef inom polisen Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)*

**Innehåll**

* Definitioner och operationalisering av centrala begrepp
* Situationell brottsprevention som metod för att minska brottslighet och öka trygghet
* Grundläggande brottsförebyggande teorier inom situationell prevention
* Brottsförebyggande arbete ur ett situationellt perspektiv - vad fungerar, vad fungerar inte och vad är lovande?
* Praktisk övning i situationell prevention

## BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik

30 mars 2022, kl. 13.00-17.00

BoTryggt2030 är en ny de-facto standard för framtidens stadsplanering. I handboken ges konkreta råd i att utforma livsmiljöer utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv och inkluderar checklistor för att planera rätt från början och bygga bort brottsligheten och bygga in tryggheten. Denna nya de-facto standard utgår från Agenda2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt mål 11 som handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

*Medverkande: Fil.dr. och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)*

**Innehåll**

* Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i stadsplaneringsprocessen
* Teorier och perspektiv för säkerhets- och trygghetsarbete i stadsplaneringen
* Genomgång av internationella metoder, verktyg och certifieringssystem för säkrare och tryggare stadsplanering
* Genomgång av handboken BoTryggt2030
* BoTryggt2030 för att säkerställa säkerhet och trygghet i olika planeringsskeden och plandokument
* Praktisk övning i att använda riktlinjerna i BoTryggt2030

## Feministisk stadsplanering i teori och praktik

27 april 2022, kl. 13.00-17.00

Feministisk stadsplanering är ett nytt koncept som både utmanar och kompletterar dagens stadsplanering med fokus på hur vi skapar offentliga platser som är välkomnande för alla. En viktig aspekt handlar om att skapa en levande offentlig miljö som är attraktiv för olika samhällsgrupper och tar hänsyn till olika gruppers intressen och behov. Feministisk stadsplanering förtydligar hur vi skapar offentliga miljöer, bostäder och kollektivtrafik som uppmärksammar samhällsstrukturer, påverkar människors upplevelser och beteende och därmed i slutändan ökar säkerheten och tryggheten i det offentliga rummet.

*Medverkande: Kriminolog Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige)*

**Innehåll**

* Introduktion till feministisk stadsplanering
* Historisk tillbakablick på städernas utformning ur ett jämställdhetsperspektiv
* Medskapandeprocesser som ett verktyg för att minska brottsligheten och öka tryggheten
* Vinster med feministisk stadsplanering
* Exkluderande design
* Exempel och resultat från feministisk stadsplanering
* Att skapa jämställda platser i praktiken
* Praktisk övning från feministisk stadsplanering på en fiktiv plats

## Platssamverkan i teori och praktik

25 maj 2022, kl. 13.00-17.00

Platssamverkan är ett för Sverige relativt nytt koncept som utgår från platsen och dess förutsättningar, med särskilt fokus på rummen mellan husen. Platssamverkan handlar om arbetssättet att skapa en lokal organisation för att strukturerat arbeta med säkerhet och trygghet utifrån hur platsens förutsättningar påverkar uppkomsten av brott och ordningsstörningar.

*Medverkande: Stadsplanerare och kulturgeograf Erika Sjöqvist (Stiftelsen Tryggare Sverige)*

**Innehåll**

* Introduktion till platssamverkan – vad, varför och hur?
* Internationella och nationella erfarenheter av platssamverkan
* Att organisera platssamverkan – hinder och framgångsfaktorer
* Att starta och driva platssamverkan
* Platssamverkan och stadsutvecklingsprocessen
* Affärsnytta respektive samhällsnytta med platssamverkan
* Platssamverkan och juridiska frågor kopplat till offentlig upphandling, upplåtande av offentlig mark m.m.
* Praktisk övning i att arbeta med platssamverkan

## Placemaking i teori och praktik

15 juni 2022, kl. 13.00-17.00

Kunskapen om placemaking har visat sig vara ett användbart arbetssätt för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga rum. Det är ett arbetssätt som handlar om att planera platser utifrån människors behov i syfte att skapa levande offentliga miljöer. En bra planering och programmering i enlighet med tankarna om placemaking skapar platser dit människor dras och vill vara kvar. Det skapar i sin tur en social kontroll, ”ögon på gatan”, vilket både minskar risken för brott och ordningsstörningar samt ökar tryggheten. Det handlar också om att skapa mötesplatser och destinationer där alla känner sig välkomna. En viktig del i detta arbete handlar om att utveckla platsens identitet. En annan viktig del är erfarenheterna från projektet ”Placemaking in the Nordics”, vars syfte är att anpassa placemaking till nordiska förutsättningar och förhållanden.

*Medverkande: Fil.dr. och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)*

**Innehåll**

* Introduktion till Placemaking
* Placemaking och dagens stadsutvecklingsprocess
* Från projekt till process och från yta till mötesplats
* Placemaking som ett verktyg för att ge platsen en betydelse och ökat värde
* Placemaking ur ett nordiskt perspektiv
* Exempel från internationella och nationella platser som har lyckats med placemaking
* Praktisk övning i att arbeta med placemaking

## Kurslitteratur

Perrault, E. (red.). (2020). *Placemaking in the Nordics – a guide to co-creating safe and attractive public spaces in the Nordic region.* Stockholm. (Går att laddas ned)

Stiftelsen Tryggare Sverige. (2018). *Trygghet i samhället.* Stockholm:Jure*.*

Stiftelsen Tryggare Sverige. (2020). *BoTryggt2030 – Handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer*. Stockholm: Stiftelsen Tryggare Sverige.