```
36%/01 01 15:13 FAX +J5s 8 655783
Valtion, pääkanpunkiseudun ja kehyskuntien asuntopolitijkkaryhmà 27.4.2000
```

HELSINKI CITY HALI

## VALTIOṄ, PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KEHYSKUNTIEN YHTEISTOIMINTȦ-ASIAKLRJA ASUMISEN SEKÄ SLIEEN LIITTYYÄN MAAPOLITIIKAN JA LDKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ

## YHTEISTOIMINTA-ASIAKIRJAN LÄHTŐKOHDAT

Tällä yhteistoiminta-asiakirjalla valtio toteuttaa yhdessii påkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien kanssa hallitusoljelmaṇ kohtaa valtion ja pāākaupunkiseudan kuntien kesken làadittavasta yhteistoimintasopimulksesta valtion tukemien ja rahoittaminen investointien aikataulusta ja sistllostä (ml. Jiikenne, asuminen, maapoliittiset ratkaisut). Asiakirjan lăhtökohtana on tarve parantaa pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien asunto-oloja sekä
 Samalla luodaan edellytyksia asumtomarkdinoiden tasapainottamiseksi tarvittavien lyhyen ja pidemman aikavalin toimenpiteiden toteutamiselle.

Väestőnkašu pāākaopumkiseudulla ja sen kehyskunnissa on olhut nopeaa: Uudenmaan liiton vāestöennusteen mukaañ vāestönkasvu tulee jatkumaan myōs vuosina 2000-2010. Väestonkasvu sekă seudulla jo olemassa olevan valestōn asumistason parantaminen edellyttävatt sitł, ettra asuntotuotantoa lisatanan talla hetkella toteutrvasta ja lahiviosiksi ohjelmoidusta asuntotuotannon mäăтästa. Asuntotootannion mẳrāllisten tavoitteiden ohella on pidettäyä huolta asumtorakentamisen laadusta, yhdyskuntarakenteesta, peruspalveluiden santavnudesta ja hyvästả elinympăristōstar. Tavoitteena on seudun yhdyskuntarakeateen eheyttuminen Vaitio maan myyjänă ja kunta kaavoituksen ja asunto-ohjelman laatijana sitoutuvat toimimaan yhdessă siten, ettă asuntoalueet toteutetaan asuntotyypeiltäan ja hallintamuodoiltann monipuolisina

Seudulle ohjelmoidun asuntotuotanmon toteuttaminen ja tahan liittyyayt investointitarpeet muodostayat mittavan hansteen seudun kunnille. Kuntien taloussuunnitelmiin sisältyvat päiväkoti- ja peruskouhinvestoinnit ovat lahivuosina vuositasolla $650-700 \mathrm{milj} . \mathrm{mk}$ Yhteistoiminta-asiakijjassa tavoittecksi asetettava asantotuotannon lisǎys vaatii valtion ja kuntien yhteisiä toimia tonttitarjonnan lis $\bar{a}$ amiseksi sekă liikenneinvestointien ja peruspalveluiden rahoittamiseksi tavoitteena seudun asuoto-olojen myönteinen kelittäminen. Vàestơnkasvusta kunnille tulevia palvelurakenteen lísäkustannuksia koskevat valtion ja kuntien rahoituskysymykset ratkaistaan myöhemmin erikseen.

Seudun tasapainoista kehittymista voidaan edistää myös tivistămalla valtion eri viranomaisten samoin kuin seudun kuntien keskinäista yhteistyōta. Valtion ja kuntien ohella myös yleishyơdyllisillă asưntoyhteisöillä sekă muilla asuntotuottajilla ja asuntojen omistajilla on keskeinen merkitys asunto-olojen kehittymiselle.

Valtio ottaǹ omassa toimirmassaanı huomioon päăkaupunkiseudum ja sen kehyskuntien erityispiüteet ja 5 Ch, efta s seludun tasapainoinen kehitys on tărkēă koko maan kehitykselle. Hallitusobjelman mukaisesti ybteistoimintamenettelyă voidaan myöhernomin kebitthă myós muilla kasvukeskusalueilla

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

## ASUNTOTUOTANTO JA MAANKÄYTTOO

Kuntien ja valtion yhteisenä tavoitteena on luoda edellytykset kuntien asunto-ohjelmĭn sisältyvän noin 10000 asunnon asuntotuotannon täysimääräiselle toteutumiselle. Osapuolten yhteisenä tavoitteena.on lisäksi luoda edellytykset sille, etiä seudulla voidaan saavuttaa väestठkehisykseen perurtuvaa laskennallista asuntotuotantotarvetta vastaava noin 13000 osiunnon vuosituotannon taso. Täna edellyttäă tọimenpiteitã, joilla lisütāän aruntorakentamiseen käytettävissä olevan rakennuskelpoisen maan tariontaa sekä varmistetaan rakennusalan tuotantoresurssien riittuyys ja tonttihintojen sekä rakennuskustannusten nousurn hillitsemistä. Asuntotuotantotavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekäa vapaarahoitteisen että arava-ja korkotukilainoitetun asuntotuotännon lisääntymistã.

## Kuntien toimenpiteet

Kunnat huolehtivat siitā, ettā asuntorakentamiseen tarvittavaa tonttirnaata on riittāvästi saatavilla asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnat huolẹtivat riittävăsta raakamaan hankinnasta pẵosin vapaaehtoisin kaupoin. Tarrittaessa käytetăan hyvalksi tähăn tarkoituksecn luotua lainsäảdăntöà Maankäyttösopimusten avulla turvataan alueiden toteutuksen oikea ajoitus seka toteuttamiskustannusten oikea köhdentuminen. Kaavoitetun tonttimaan kayttodn saatavuutta edistetặn kaytämalla tarvittaessa joko harkitustii rakentamiskehotuksia tai verotukselizia keinoja.

Valtio ja kunnat edisträát asuntotuotamon toteuturnista yhteistoiminta-asiakirjaa valmistelussa esille otetuilla unsilla asuntoalueilla, joita on selvitetty tai selvitetănn kontien kaavoituksen yhteydessă ja joiden jatkokehittely edellythăa erityisia valtion ja kuntien yhteisiă toimenpitcită: Helsingissä Jâtkäsaani, Sompasaari, Keski-Pasila, Malmin lentokenttả, Lan-
 varsi sekă Kinkkonummeila Masalan etelà-osa

Yhdyskuntarakenteen kefirttämiseksi ja liikennenvestointien taloudellisen toteuttamisen edistämiseksi kumnat ohjaavat maankäyttöã ja asuntorakentamista siten, ettal asuminen tukeutun joukkolijkenteeseen ja erityisesti raide Finkenteeseen.
Kunnat luovat maankäytön suunnittelulla edelly jyksiäa tiiviiden ja laadukkaiden pientaloahueiden rakentamiselle sekà rakennuskooltaan pienimuotoisten kaupunkimaisten aluekokonaisuuksien toteuttariselle
Uudenmaan ja Itä-Uudenimam maakuntakaavoituksella luodaan seudulliset edellytykset yksityiskohtaisempaa kaavoìtusta edellyttävalle astintotuotannolle. Maakuntakaavoituksen ripeys ja erityisesti Uudeninaan liiton maakuntakàavaehdotuksen valmistuminen vooden 2002 alkupuolella on tāstā syystä troxkeả kuntien kay hoitukselle.

## Valtion toimenpiteet

Valtio on vuosina 2000-2003 valimis osoittamaan , जhosittaisesta arava-ja korkotukilainoitetusta tuotannosta pääkaupunkiseudulle ja kehyskuidtion vahintäàn 50 prosenttia seka luo rahoitukselliset edellytykset ṣille, etta seudulla voidilan vuosittain aloittaa vahintagn 6500 arava- ja korkotukilainoitetun asunnon rakentaminien

Valtion lähtökohtana on, että kuniotaiset erot araya- ja korkotukilainoitetun asuntotuotannon osuudessa koko asuntotuotamosta pienenevä́ nyykyisestä. Tämăn tulec tapahiua kuitenkin дiin, ettäa arava- ja korkotukilainoitetion asuntofuotainon kokonaismäärà seudulla säilyy vähintảan nykyisellă tasolla ja ettỉ sosjaalisen segegegation ehkaisemiseksi uudet asumtoalueet trulee seudulla toteuttaa;asuntojen hallinta- ja rahoitusmuodoiltaan monipuolisina.

Valtio on lisănnyt vuoden 2000 talousarviossa asuntotuotannon rahoituksen pitkajanteisyytta siten, että YTY-kunnissa jă kehyskumnissa vuosin $2000-2003$ myơnnettävistä vuokra- ja
 edestā. Ennakkopătösten tekomabdolisuus laajemnetaan vioden 2001 talousarviossa koskemaan myös vuokra-ja aśsumisoikeusasuntojen korkotukilainoitusta. Samassa yhtoydessa
 masosan tavoitteeksi asetetusta arava- ja korkotukílainoiteton tuotannon maärästä.

Aravạ- ja korkotukilainoituksen ehdot pidetănn nyors jatkossa sellaisina, että ne tukevat asuntotuotannon klyanistymista.

Asumisoikeusesuntotuotanitoa lisîtazan.
Valtio luo hallitusohjelman mukaisesti lainsaxdannolliset edellytykset vapaarahoitteiselle asumisoikeusjăjoestelmalle.

Valtion asuntorahaston ja kehyskuntien kesken so vitaan käsittelymenettely valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavien enimmäistontihintojen mafrittäniseksi YTV-alueella noudatettavien periaatteiden mukaisesti.

Arava ja korkotukilainoitctulla asuntotuotamolid edistetädn halitusobjelman tavoitetta lisäta ibmisläbeistra tiivismuotoista pientaloasumista sekả tavoitetta syosia kerrostaloasumisessa rakennuskooltaan pieninnotoisia kaupunkimaisia aluekokonaisruksia Valtio kăynnistā yhdessâkuntien kanssa "Kaupunkipientaloprojektin" jonka tarkoituksena on kehittäal erilaisiin asumistarpeisiin ja tuotantotlipoihin soveltuva tehokkaaseen tontin kaytuöön perustuva pientalorakentamisen malli. Havoitteissa otetaan huomioon teollisen rakemus- ja rakennusosateollisuaden mahdollisundet. Kunnat jarjestävat yhtenfisille pilottialueille tontit


Valtion toinielimet huolehtivat lupamenettelyjen kaavojen vahvistamisen ja valitusten nopeasta käsittelysta Asemakaayöjen kảsittelyprơsessia kehitetään yhdessă kuntien kanssa tavoitteena mahdollisimman nopea ja joustava kaăvakäsittely Ymparistöministerio laatị yhteistyossă muiden asian kamalta keskeisten tahojen kanssa vooden 2000 loppuun mennessä suunnitteluohjeet ja meneitelytavat liikenuemelun huomioonottamikseksi kaavoituksessa.

Ymparistöninisteriö selvittāa 31.12.2000 mennessa Helsingin seudun kinnteistö- ja asuntopolitiikasta vastaavien virariomaisten ja muiden asuntotuotannossa miukana olevien toimijoiden kanssa maankaytto-ja rakennuslain mukaisten kehittämisalueiden nimeämisesta samvutettavat hyödyt uusien asuntoahueiden toteutuksessa.

Ympäristoministeriö lisää ympäristoluparnenettel yn liittyväă koulutusta ja neưưontaa sekà
 saastmeiden maiden osalta.

## Valtion maita koskevat asiat

Păăkaupunkiseudum asumto- ja tonttimarkkinoilla yallitsevan ylikysynnān ripeäksi tasapainottamiseksi valtio laajentaa rakentamisva hniuteen saatettujen asuntotonttien tarjontaa yhteistyössả kuntien kanssa. Toimenpitesssä asetetaan kiireellisimmiksi sellaiset, jotka lisäāvāt tontrien tajontaa hyvicn joukkoliikenneyhteyksien varrella ottaen huomioon käymissiz olevat valtion likkenneinvestoinnit.

Valtio ja asianomaiset kunat jatkạat ja nopeuttay at yhteistyössả jo kăymissā olevia kaavoitustoitā seka sopivat neuvottelnista manakayttosopimukseksi enityisesti seuraavista alueista: Malminkartano (Heisinki-Vantaa) ja Maja-Vantaa (Vantas). Muista liitteen I alueista kumtien tulec ilmoittaa nervottehuhalukkuatensa 30.9-2000 mennessä. Täman lisäksi kunnat voivat esittāa menettelyn pïiriòn uusia alueita.

Valtio ja Kapiteeli Oy moudattavat tonttien luovutuksessa periaatteita, joilla vamistetaan rakeinuskelpoisten tontien ripey saatavuus ja otefaan huomioon kuntien maanhankinnan
 Kapiteeli O'y asettayat kumat ostajina efusijalle roudattaen ת5. ARA-hintaa kuitenkin siten, ettả hinnassa otetaan huomioon yhtāāltả kunnallistekniikan rakentamisesta aiheuturvat kustannukset ja toisaalta valtion rooli seudun infrastnuktuuri-investointien rahoittamisessa Edellytyksenã alennukselle on, ettíl asukkaani tulee hyötya siitả ja etta kunnat saattavat tontit nopeasti rakentamisen piriin. Opiskelija-asuntotuptantoon tarvittavat tontit valtio ja kumnat turvaavat yhdessă siten, että niistá on hyvăt yhteydet ao. oppilaitoksiin.

Valtio on vabmis luopuman Mahinin lentokenttaraneen vuoteen 2034 ulotuvasta maanvuokraoikeudestaan li.1.2006 alkzen. Edellytyksenä on, etta Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet påosin asuntokàyttơon ja ettă valtio ja Helsingin kaupunki sopivat korvauksesta, jonka Helsingin kaupanki strorittaa vuokraoikeudesta luopumisesta,
$1 \quad 1 \quad \vdots \mid$
sekä laaditaan toteuttamiskelpoinen sumnitelma Malmin kentää koryaavista jảjestelyistr mukaan lukien rajavartiolaitoksen helikopteritukikohta. Liikenneministeris asettan sumonitelman laatimista vaب̣ten työrybmān, jónkaltulee tehdä ehdotuksensa 31.12.2000 memeessä.

Valtiolla on valmius myyda ao. künille ns. ARAlhintaan liitteessä 2 yksiloityihin Kapiteeli Oyan hallussa oleviin asemakaavoitettuihin Y-konttelialueisiin sisältyvalt rakennusoikeudet. Tămă edellyttlä, että kaupóista sovitaan 30.9. 20 do menmessà ja että kunnilla on valmius osoittaa nāmãa omistukseensa saaṇat alueet asuntorakentamiseen.

## ASUMISTARPEET JA AŞUKASVALINTA

Tavoitteent on yhteisvastuuillisen asuntopolitiikandtoteittaminen siten, etlü sèudun kunnissa huolehditagn eri asunnontajuitsijaryhmien asumisesta samain periaattein ja suhteellisesti tasapuolivin osuuksin. Valtio tukee ja luo edellyryiliaia yhteisvastuun asuntopolitikan toteuttamiselle.

Kuntien toimenpiteet
Kumnat asettavat asunto-ohjelmissa tavoitteeksi sen, ettİ ohjelmoidusta asuntotuotannosta noin kolmannes on arava- tai korko!ukivuokra-asumajo

Kımat ja valtio pyŗivat yhteistyơssa siihen, ettā kuntien asuntovalinnan piirien tulisi vuosittain noin viidennes yleishyödyllisten tupttaj aravalainoitetuista tai korkotuetuista ruokra-asunnoista.

Kunnat tiivistävät asunto- sósiaali- ja terveydenhuollon yhteistyōta asunnottomien ja muiden
 lisäãvăt talla alueella yhteistyǒta myös ns. kolmangen sektorin kanssa. Erityisryhmille tarkoitettujen asumtojen toteuttamista tavanomaisim vuokrataloihin lisătäăn.

Kunnat kehittăvăt yhteistyö̉ssä yleishyơdyliisten asuntoyhteisöjen kanssa yhteisen asunnonhaun tiedonhallinta ja raportointijäjestelmăn.

Kunnat edistăvät hissien hakentamista olemassa bleviin hissittömiin ketrostaloihin
 hissiavustukseq.

Valtion toimenpiteet


Yaltion Jähtőkohtana on, että kaikki arava-ja korkotukivookra-asuntoja ornistav̌at soveltavat yhdenmukaisella tavalla vuokra-asuntojen valintaperasteita. Valtion tsvoitteena on, etta kuntien mahdollisuus osoittaa voosittain noin viidennes asukkaista yleishyödyllisilta asuntoybteisöilta vapautuviin ja valmistuviin ruokra-asuntoihin toteutua kuntien ja yleishyōdyllisten asuntoyhteisöjen ỳalisillă sopimuksilla.

Tarvittaessa valtio on valmis muuttamaan asukasvalintaa koskevia säadoksia timan tavoitteen saavuttamiseksi.

Kehyskunnissa sovellettavat vuokra-asuntojen tulorajat yhdenmukaistetaan pääkaupunkiseudulla sovellettavien tulorajojen kans'sa.

Valtio lastii yhteistyosssa kuntien kanssa selyityksen palvelu- ja tukiasuntojen kunnittaisesta lisätarpeesta sekă niiden toteutuksésta ja taryittavien tukitoimenpiteiden raboituksesta. Tahhn liittyen valio osoittaa vuosina 2001-2002 talopudellista tukea asukastukitoiminnam käynnistärniseen.

Valtio osoittaa pāāoma-ayustuksia ja lainoitusvalifuita asumottomille tarkoitettujen asuntojen rakentamiseksi ja hankkimiseksi.

Valtio tukee seudulla toteutettavia lặhiöiden kehittarnishankkeita, jotka tukevat erityisesi Jäbiöiden toíninnallista kehittānistı̆́. Lăhiöiden asuinrakennusten peruskorjaamisen tukernista jatketaan.

Valtio rahoittaa vuosina 2001-2003 seudulla toteutettavaa hissirakentamisen kehittǎmis- ja tiedotuskampanjaa sekal myöntă jatkossakin kojausavustuksia hissien rakentamiseen.
 Jakimuutoksella

## LIMKENNE

Thdyskuntarakenteen ja likkennejäj jestelmieza kehittâmisen keskeinen tavoitte on seudun yhdyskuntarakenteen eheytyminen:siten, ett"̈|liikkumistarve pienenee ja että joukkoliikenteen ja kevyen likentè̀n mahdollisułłdet paranevat. Tavoitteena on säilyttäa

 nuhkcoutumista sekä edistal kestavãa kehit sta.

Liikenneinfrastruktuurin kehittamispohja păakaupunkiseudulla on Pääkaupunkiseudun liikennejäjestehnåsunnnitehna PIi' 1998. S


Pääradalla vālillä Tikkurila-Keravalrakennetảan lisằraiteita vrosina 2001-2003. Harke pa-
 järkevän asintorakentamisen päaradan vaikuhsalueella Alueen kunnat sitoutuyat tehostamaan asuotorakentamista radan vaikutusalueella.

Maja-radan rakentamisen aloittamisen ajoítus ja sen edellytuänä rahoitüs valiliä Vantaankoski-Kivistó ratkaistaan alustavan pleissuuhnitelman hyvāksymisen jälkeen. Vantaan kaupumì laatii Marja-Vantaantalueen rackentamisen edellytãmăt maankäytön yleissuunnitelmat ja toteuttaa tarvittavay maapoliittiset ratkaisutiseka laatii radan yleissunnitelman yhteistyóssä ratahallintokeskuksen kanssa.

Rantaradan parantamista kaupunkinatana Leppävararasta ensimmäisenä rakeinusvaiheena Espoon keskukseen ja toisena rakeninusvaiheena Kirkkonummelle toteutetana rnaankäyton kehittymisen mukaan. Toteutumisaikatauhn selvitetabn PLJin seuraavassa tarkistuksessa vuonna 2002.

Uudemmaan tiepirin perustienpidon mazärarahoja, yyitään kohdentamaan kehysknmien alu-


Erikseen selvitetäan nopentuvan kalakoliikenteen, seka lahilikenteen yhteensovittariisen aihcuttanat investointitarpeet.

## SEUDULLISEN YHTEXSTYÖNVAFYISTAMINEN

Asumisen, maankaytön ja liikenteen sunnaityelud seudulista yhteistyotala lisatảan koskemaan sovittavilta osin koko Helsingin seutua ao. humtion; matanalalittojen ja YTV:n sopimalla tavalla.
 dun tolevan kehityksen kannalta tatikeitā suupnitelmina. Osapuolet myötăvaikuttavat siihen, eftă nâiden summitelmien tarkistuloset laaditaan y hteensopiviksi sekā käcitellãan ja vahvistetaan viivytyksettiz.

Osapuolet toteavat myõs, että yhtestoiminta asiakinan laatininen on osoittaiout, ettă useat seudun kehitämiselle keskeiset takoitteet ja aiden toteuttamisen edellyturnăt toimenpiteet.
 makuntakaaye-alueiden aluerajauksista Helsingnis seudun kehittämisolle aiheutuvia haittoja voídaan vähent $\overline{\text { ta }}$.

## YHTEISTOIMINTA-ASIAKIRSAN TOTEUMTAMINEN

Osapuolet vastaavat omalta osaltadn aktiivisesti yhteistoiminta-asiakijassa ybteisesti aseteftujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista haltion osalta valmisteh- ja toteuttamis
vastuu on asianomaisilla ministerioilla. Yhtejstoiminta-asiakirjaan sisätyaat kuntien toimintaa koskevat asiat ja toimenpiteet saatetaan tarvittavilta osin kunnanhallitusten tai -valtuustojen kasiteltäviksi. Yhteistioiminta-asiakijan toteuttaminen edellyttāā valtion, paxkaupunkiseudun ja kehyskuntien vंallisen yhteistyön tehokasta jatkamista ja toimenpiteiden tôteutumisen seurantaz.

Yhteistoiminta-asiakirian allekirjoittajaosapublet kokoontuvat 2 kerta vuodessa kitsittelemäan yhteistoiminta-asiakinjan toteutumista sekca kasittelemään tarvittavia uusia ehdotuksia Helsingin seudun asuntomarkkinioiden tasapainothamiseksi 'sekä asumiseen liittyvan maankayton ja liikenteen kehittamiseksi.

Yhteistoiminta-asiakijon toteutumisen seuranta ja a ajiakirjan allekijoittajaosapuolten tulevien kokousten valmisteh on ympäristöninisteniön vastuulla: Tătă työtä vartem ymparristōministeriö asettaa työryhmän lisæ̋ssi edustajat valtiovarain-, sisäasiain ja likenneministeṇöstä sekł kehyskunnista

Kaupungin- ja kunnanhalilutusted tulee ottaa antalayhteistoiminta-asiakiriaan 30.6.2000 mennessä.

Helsinpissã 27. huhtikuutal 2000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ministeri Suvi-Anne Siime's
XẌXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ulkoministeri Erkki Tuomioja , Puołusịsministeri'Jan-Erik Enestam XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kulttruriministeri Suvi Lị̣̀dén
$\|$ Kaúpùhginjohtaja Eva-Riittă Siztonem $X X X X X X X X X X X X X X \dot{X} X X \dot{X} X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X \overline{X X} X X X X X X X X X X X$
"Kaupunginjohtaia Torsten Widén : \|Kaupanginjohtaja Érkki Kukkónēn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kaupunginjohtaja R申If Paqvalin $\quad{ }^{\prime} \quad \|$ Kurinàijohtaja Tarmo Aamio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kumarjohtaja Kimmo Bẹhm
\|Kudnajijphtaja Vikipg Sundstrom
XXXXXXXXXXXXXXXXXXẌXXXXXXXẌXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Neuvotteleva virksmies Pekkka Pelkonen.


## Liite 1

Valtion maat - asuntotuotantoon kavoitettayksisoyeltuyat afueet


## Liite 2

## Valtion mat - Kapiteeli $\mathrm{Oy}: \mathrm{n}$ hal Kunta Kapunginosa/osoite

| Helsinki | Kumpula/Văinō Auerin katu $:$ |
| :--- | :--- |
| Helsinki | Kamnelmäki/Kaustistenitie |
| Helsinki | Tapanila/Karhusuontie |
| Helsinki | Malminkartano/Malminikart.tie |
| Espoo | Espoon Keskus/Valakuja |

## YHTEENSÄ

