# PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 

Lasten päiväkoti<br>Y L Ä - M A L M I

Notkotie 1200700 Helsinki

## SISÅLLYSLUETTELO

0. TIEDOT HANKKEESTA / TIIVISTELMÄ ..... 2
1. JOHDANTO ..... 2
1.1 Yleista ..... 2
1.2. Tarveselvitys ..... 2
2. TILOJEN JA MUUTOSTÖIDEN KUVAUS ..... 3
2.1. Tilat nykyisin ..... 3
2.2. Rakennuksesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja muutossuunnitelmat ..... 5
2.3. Uudet tilajärjestelyt: ..... 5
2.4.1. Rakennustekniset muutostyobt: ..... 6
2.4.2 LVIA-tekniset muutostyot ..... 9
2.4.3. Sahkottekniset muutostyot. ..... 9
3. LAATUTASO ..... 10
4. KUSTANNUKSET ..... 10
5. AIKATAULU JA RAHOITUS ..... 11
6. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTO ..... 11
7. TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA ..... 12
8. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUUT ..... 12
9. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS. ..... 12
10. LIITTEET ..... 12

## 0 . Tiedot hankkeesta / tiivistelmä

| Nimi: Osoite: | Lasten pảivăkoti Ylă-Malmi peruskorjaus Notkotie 12 00700 Helsinki |
| :---: | :---: |
| Sijainti: | 38. kaupunginosa Maimi, Kortteli 38132, Tontti 9 |
| Toiminta: | Lasten păivăkoti |
| Laajuus: | Peruskorjaus $835 \mathrm{brm}^{2}, 1920 \mathrm{~m}^{3}$ |
| Kustannukset: | 1.210 milj. $€($ alv $0 \%$ ) eli 1.476 milj. e (alv $22 \%)$. Ri=108.7; (9/2004) <br> Káynnista̋miskustannukset 52500 e <br> Păăomavuokra: $108576 \mathrm{e} / \mathrm{V}$ <br> Vuosittaiset kayttokustannukset eivat muutu kojausten vuoksi |

Hankesuunnitteluryhmấ:
Hankesuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja rakennusviraston sekä nykyisten käyttäjien ja suunnittelijakonsulttien vălisenả yhteistyơnả.

Työryhmăăn ovat kuuluneet: ks. liite 4

## 1. Johdanto

1.1 Yleistă

Lasten päivảkoti Ylă-Malmi on 1964 valmistunut, paazosin yksikerroksinen punatiiliverhottu rakennus. Kellarissa on teknisten tilojen itsăksi henkilobkunnan sosiaalitiloja.

Talon on suunnitellut rakennusviraston talonsuunnitteluosastolla arkkitehti Ingrid Hansson.
1.2. Tarveselvitys

Malmi-Tapanilan păivähoitoalueen 1-6-vuotiaiden lasten määrän kasvun arvioidaan văestöennusteessa pysảhtyvăn vuoden 2005 aikana ja văhenevän noin 100 lapsella vuosina 2006-2012. Päivăhojtoalueeseen kuuluvat vuoden 2005 alusta Malmin peruspiirin osa-
alueet Ylä-Malmi, Ala-Malmi, Malmin lentokenttả ja Tapanila, mutta ei Tapaninvainio. Lasten mảarẳn vâheneminen tapahtuu paaảosin juuri Ylä-Malmin osa-alueella.

Pk Ylà-Malmi ei tule olemaan väistyvà paaivăkoti. Se on 40 vuotta vanha päivảkoti, jolla on alueella hyvin vankat păivahoidon perinteet. Paivákoti sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Keskeinen sijainti mahdollistaa pâivăhoitopaikkojen tarjoamisen myős muille koillisen alueen peruspiiñn lapsilie, esim. Pukinmảen, Tapanilan ja Tapaninvainion osa-alueiden lapsiperheille.

Malmi-Tapanilan parivahoitoalueella oli 30.9 .2004 (vuoden 2005 alusta voimaan tulevan aluejaon mukaan) 17 paivảkotia, joissa oli păivăkotipaikkoja yhteensả 1055. Päivăkodeista kaksi on erityispâivakkoteja. Toinen on monivammaisille lapsille tarkoitettu pâivakoti joka tarjoaa päivăhoitoa koillisen suurpiirin ja tarvittaessa koko Heisingin lapsiperheille. Toinen on paaivăkoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista päivăhoitoa koillisen ja koko Helsingin lapsiperheille. Kunnallisia perhepäivazhoitopaikkoja alueella on yhteensá 79 .

## 2. Tilojen ja muutostסiden kuvaus

### 2.1 Tilat nykyisin

Lasten päivảkoti Ylä-Malmin rakennus on valmistunut 1964 ja silloin suunniteltu 5 kokopảivăryhmản (yht. 70 hoitopaikkaa) ja 2 osapäiväryhmân (yht. 50 hoitopaikkaa) lastentarhatoimintaa varten.

Päivakodin tontti on $4835 \mathrm{~m}^{2}$, huoneistoala $754 \mathrm{~m}^{2}$, bruttoala $835 \mathrm{~m}^{2}$ ja tilavuus $1920 \mathrm{~m}^{3}$. Pihalla on myos v. 1987 vaimistunut purakenteinen, kylma varasto-sadekatosrakennus, noin $48 \mathrm{~m}^{2}$ seka jateaitaus. Samalla tontilla sijaitsee myős v. 1987 valmistunut purakenteinen Päivăkoti Naapuri. Pk Naapurin kerrosala on $377 \mathrm{~m}^{2}$ ja siină on 2 kokopäiväryhmaaă, 33 hoitopaikkaa.

Pk Ylä-Malmin paaaosin 1-kerroksinen rakennus sijaitsee loivalla rinnetontilla. Maan paállă sijaitsevan kerroksen lisäksi osalla rakennuksen alasta on kellantiloja. Ensimmäisessà kerroksessa ovat lasten tilat, keittio ja kylmă varastotila. Kellarissa on henkilokunnan sosiaalitilat, tekniset tilat sekả varastotilaa. Sekă pk YládMalmia ettá pk Naapuria palvelevat tekniset tilat ovat peruskorjattavan rakennuksen kellarissa.

Rakennus on rungoltaan, joka on paảosin teräsbetonista paikalla valettu, seká vaipaltaan (vesikatto, julkisivut, ikkunat) hyvakuntoinen.

Rakennuksen etelainen siipi on perustettu maanvaraisin ja valiosa sekä pohjoinen siipi kallionvaraisin, teräsbetonista paikalla valetuin seinä- ja perusmuurianturoin. Sokkelit ovat teräsbetonia. Rakennuksen eteläsiivessä on kantava, ryơmintattilallinen, lämmöneristetty
alapohja ja väliosassa sekả pohjoisessa siivessâ lämmơneristetty, maanvarainen alapohja. Eteläsiiven pohjoisosassa on pieni keliari, joka käsittăă nykyisellaăn teknisiă sekä sosiaalitiloja. Kellarin lattiana on maanvarainen, lämmơneristämätön alapohja. Kellarin katto on tehty teräsbetonista paikalla valettuna, kantavana massiivilaattana kuten em. kantava alapohjakin. Sekă etelä- ja pohjoissiiven ettả väliosan halki kulkee em. laattojen alla tekninen putkikariaali, johon on sijoitettuna lămpo-, vesi- ja viemăñjohtoja.

Ensimmăisen kerroksen kantavina pystyrakenteina ovat rakennuksen päädyissả terảsbetoniset paaảtyseinăt ja rakennuksen pitkillă sivuilla sekä keskilinjoilla palkkeja kannattavat teräsbetoniset pilarit. Ylăpohjalaatat on tehty massiivisina teräsbetonista paikalla valettuna. Etelassiiven ylăpohjan laatastosta suurin osa on valettu suoraan loivan vesikaton muotoon (harjakatto) kun muuten laatastot ovat vaakatasossa. Vaakasuorien osuuksien vesikatot on rakennettu loivana ns. "pukkikattoina" ja alustaltaan loivasti vinot osuudet puukorokkeellisina tuuletettuina ylăpohjina. Kate on kuumasinkittyä maalattua konesaumattua teräspeltia.

Julkisivut ovat päảosin pinnaltaan puhtaaksimuurattua punatiiltả, pảatyseinillă on taustalla lămmöneritys ja kantava teräsbetoniseinả ja pitkillă sivuilla lămmơneristys ja sisäverhomuuraus.

Sisäpuolella katon betonirakenne on pinnoitettu puurakenteella tai mineraalivillalevyillă. Käytävillă on alas laskettu katto. Vanhat vâliseinät ovat pääosin maalattuja ja puhtaaksimuurattuja kalkkihiekkatiiliseiniä. Ikkunat ja ovet ovat pâảosin puurakenteisia.

Rakenteidensa puolesta rakennus on vahva ja edelleen kunnostuskelpoinen.

Molemmissa kerroksissa on tilajärjestelyjä muutettu alkuperäisesta pääosin v. 1987 tehdyn peruskorjauksen yhteydessa. Rakenteelliset muutokset ovat olleet väha̋isiả. Väliseinăt, jotka ovat puhtaaksimuurattua kalkkihiekkatilitả, ovat suureita osin alkuperăisilla paikoillaan. Pintoja seka kiintokalusteita on tuolloin uusittu. Rakennuksessa on tapahtunut vesivaurioita v. 2001. Ne on korjattu ja samaan aikaan alkuperäistả koneellista poistoilmanvaihtoa on osittain taydennetty koneellisella tuloilmajărjestelmälă.

Pohjaratkaisultaan rakennus on nykyisin sokkeloinen ja lasten tilat eivăt tảytă tämăn păivăn toiminnallisia vaatimuksia. Pintamateriaalien kuluminen, puutteellinen ilmanvaihto ja toiminnalliset muutokset pä̉vähoidossa aiheuttavat păivăkodin peruskorjaustarpeen. Myös LVIS - asennukset ovat osin alkuperäisiả ja salaojitus puutteellinen.

Kosteusteknisen kuntokartoituksen mukaan puutteellinen salaojitusja sadevesienpoistojärjestelmả sekả rakenteiden tiivistys aiheuttaa kosteusongelmia kellarin ja alapohjan rakenteisiin. Tästă seuraa si
sǎilman laadun heikkenemistä koko rakennukseen. Ulko- ja sisäseinăt sekả ylăpohja ovat pảảosin hyvässả kunnossa.

Osa peruskorjauksen yhteydessả tehtảvistả toistả on luonteeltaan kunnossapitoa, joiden avulla rakennus säilytetảản alkuperäistả vastaavassa kunnossa. Korjauksista on aiemmin tehty vain aivan valttämättơmimmät, koska on odotettu toiminnallisuutta edistảvaă peruskorjausta.

Toiminnallisesti tảrkeät märkảeteis-, wc- ja vaatetilat ovat ahtaat ja puutteelliset. Lasten wc-pesutiloissa ei ole huomioitu yksityisyytta. Päiväkodissa ei ole inva - mitoitettua wc:tä. Henkilơkunnan tyotilat ovat pienet ja rauhallinen tyotila esim. vanhempien tapaamisiin ja toimintaan liittyviin kirjallisiin töihin, puuttuu. Keittid on ahdas, kyl-mäsáilytys-, varasto- sekă siivoustilat ovat puutteelliset ja huonosti sijoitetut.
2.2 Rakennuksesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja muutossuunnitelmat

Salaojituksen uusimisesta on tehty 04.04.2002 paaivatyt suunnitelmat (Insinठठठritoimisto Severi Anttonen).

Piha-aluetta on kohennettu v. 2002 ja tatá työtă jatketaan peruskorjauksen valmistuttua MA - arkkitehdit Oy:n suunnitelmien mukaan. Pihahankkeeseen kuulunut uuden jatekatos/varastorakennuksen ja autopaikkojen rakentaminen huoltopihan puolelle toteutetaan kuitenkin peruskorjauksen yhteydessă.

Asbestikartoitus 24.01.2003 (HB Sisăilmatutkimus Oy)
Kosteustekninen kuntokartoitus 30.01.2003 (Insinర̌ðritoimisto Mikko Vahanen Oy)
2.3 Uudet tilajáajestelyt:

Tilajárjestelyjen tavoitteena on selkeyttáa pohjaratkaisua ja luoda tảmản päivăn toiminnallisia vaatimuksia vastaavia, monikäyttoisiả tiloja sekä lapsille ettả aikuisille, Lasten tilat on ryhmitelty siten, etta pienet lapset sijoittuvat lánsisiiven pohjoispäatyyn. Kaikilla ryhmilla on käytössảan kaksi ryhmăhuonetta, joista toinen voidaan rauhoittaa lepohuoneeksi. Yhteiskăytóssă ollut leikkisali on muutettu ryhmattiloiksi. Leveăá kăytāvätilaa voidaan kảyttảả ruokailu- ja leikkitilana. Kaikille ryhmille on järjestetty omat märkăeteis-, vaate- ja wc-tilat. Yksi uusista wc-tiloista tehdaadn inva - mitoituksella.

Keittiotar on laajennettu ja sille on saatu asialliset varastotilat samaan kerrokseen. Henkilðkunnan uudet työtilat ja myơs opettajien huoneeksi soveltuva pienryhmâtila on sijoitettu omaksi alueekseen.

Kellarikerroksessa henkilokunnan sosiaalitilat peruskorjataan ja niihin tehdäăn pienial toiminnallisia parannuksia. Miehille varataan oma pukuhuonetila. Tekniset tilat ja varastot sijaitsevat vanhoilla paikoillaan.

Nykyistä ilmanvaihtoa parannetaan. Vanhat ilmanvaihtokoneet uusitaan lattiamallisiksi kojeiksi, jotka sijoitetaan kăytảville ääneneristettyihin, rakennusaineisiin komeroihin.

Pihan vanha jatteaitaus korvataan nykyvaatimusten mukaisella, lukittavalla jattekatoksella.

### 2.4.1. Rakennustekniset muutostyot

## Salaojat. perusmuunt ja julkisivu:

Rakennuksen salaojitus uusitaan paaaosin ja osin parannetaan huuhteluteitả tai tarkastuskaivoja lisäamällă. Salaojituksen uusimiseen liittyen kellarillisten ja osin muidenkin tilojen (pienten puoli) perusmuunt vesi- ja lämpőeristetaản. Keittiön kohdalla oleva vanha polttoainekuilu puretaan ja jảăva aukko valetaan umpeen ja ulkopinta vesi- ja lămpð̈eristetaaăn.

Syöksytorvien alle asennetaan rännikaivot jotka liitetảản sadevesikaivoihin. Pintavedenpoisto järjestetaaln uudelleen niilta osin kuin sită ei vuoden 2002 kesalla ole tehty ja rakennuksen vieressá yleensă maan pintaa muotoillen seka kayttảen tarkoitukseen sopivia pintamateriaaleja ja pintavesikouruja. Ns. pienten piha tehdään jo aiemmin tehdyn pihasuunnitelman mukaisesti taamän korjaustyön jălkeen. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tarkastaminen on ennen työn aloitusta kuitenkin tehtävä.

Ulkoportaiden betonirakenteet kunnostetaan. Kaikki nảkyvât betonipinnat puhdistetaan hiekkapuhaltamalla, betonipaikka - korjataan ja pinnoitetaan. Tiilijulkisivut painepestăan.

## Ala- ja valipohjat:

Kellarin maanvaraista (yleensá terảsbetoni $50 \mathrm{~mm} /$ kosteussulku / teräsbetoni $60 / 80 \mathrm{~mm}, \mathrm{~h}=\mathrm{n} .110 / 130 \mathrm{~mm}$ ) teräsbetonilaattaalapohjaa avataan ja uusitaan vanhaa rakennetta vastaavaksi vain niiltả osin kuin se on LVIS - ja mahdollisesti sisäpuolisten salaojitustöiden tekemiseksi valltămätöntă. Kellarin lattioiden pintarakenteet uusitaan kauttaaltaan tarvittavine aluskasittelyineen.

Ensimmäisen kerroksen kantavan alapohjarakenteen (yleensă teräsbetoni 50 mm / sementilla sidottu kevytsorataytto $200 \mathrm{~mm} / \mathrm{kos}-$ teussulku / kantava terảsbetonilaatta 160 mm ) ylălaattaa ja kevytsoratăyttokerrosta puretaan ja uusitaan vanhaa rakennetta vastaavaksi niiltă osin kuin se on LVIS - asennustöiden tekemiseksi valltămatön-
tă ja toisaalta uusien/vanhojen märkatilojen kohdalla kaatojen tekemiseksi tai niiden poistamiseksi. Uudet tiliseinat joudutaan tekemåăn suoraan kantavan laatan pảaltả, mikă myös aiheuttaa em. ylä laatan sekả kevytsorakerroksen purku- ja korjaustoimenpiteita. Samoin on laita vanhojen purettavien (tilili-)valliseinien kohdalla. Kantavan alapohjan alla olevan tekniikkakanaalin kohdalla joudutaan myös em. ylălaatta ja kevytsorakerros sekä kanaalin kattona olevat irrotettavat teräsbetonielementtilankut purkamaan kauttaaltaan ja korjaamaan ennalleen asbestipurkutðiden sekä LVIS - teknisten pur-ku- ja asennustöiden jalkeen. Kantavan alapohjan alustan tuuletusta parannetaan lisảämälla tuuletussäleikkojaa sokkeliin ja toisaalta jarjestämalla koneellinen, keskitetty poisto. Kantavan alapohjan LVIS tekniikan lăpiviemisessả käytetaăn ensisijaisesti jo laatassa olevia vanhoja reikia.

Maanvaraiset laatat 1. kerroksen alueella on tehty kantavaa alapohjaa vastaavasti (yleensä;; terăsbetoni $50 \mathrm{~mm} /$ sementilla sidottu kevytsoratäytto $160-200 \mathrm{~mm}$ / kosteussulku / teräsbetonilaatta 60 $\mathrm{mm} /$ alustăyttð), joten toimenpiteetkin ovat yleensă samankaltaisia. Lisäksi on huomioitava alalaatan purku ja ennallistaminen LVIS tekniikan asennustơiden yhteydessă yleensá. Maanvaraisen laatan alla olevan tekniikkakanaalin kohdalla joudutaan myठs em. ylälaatta ja kevytsorakerros seka kanaalin kattona olevat imotettavat terăsbetonielementtilankut purkamaan kauttaaltaan ja korjaamaan ennalleen asbestipurkutoiden seka LVIS - teknisten purku- ja asennustoiden jalkeen.

Osassa 1. kerroksen maanvaraisia lattioita on tehty niiden paaalle lastulevyverhottuja puukannatteisia lisảeristyksiả ja osassa märkảtiloja kallistukset on tehty ylemmản laatan päalle jälkeenpaain tehdyin pintavaluin, jotka tämăn korjaustyön yhteydessä puretaan kynnysten poistamiseksi. Mahdolliset lămpðongelmat hoidetaan hallitulla LVIS - tekniikalla, josta tarkemmin ko. osiossa.

Kantavat vallipohjat kellarin kohdalla on tehty terasbetonista hl=160 mm jonka paảllă on pinta- tai kallistusvalu $30 \ldots 50 \mathrm{~mm}$ ja alla pinnaltaan rapattu Toja - levy 50 mm . Pinta- kallistusvaluja joudutaan osittain timanttijyrsimään/piikkaamaan/hiomaan ja valamaan/tasoittamaan uudelleen uusien kallistusten tekemiseksi ja vanhojen kallistusten poistamiseksi. Kantavan välipohjan LVIS tekniikan lăpiviemisessả kảytetăân ensisijaisesti jo laatassa olevia vanhoja reikia etenkin suurien lattiakaivojen kohdalla (kallistuskorjauksetkin vähenevalt). Keittio- ja joissakin muissa tiloissa vesieristyksenă kảytetăăn hitsattua muovimattoa ja yleensä märkâtiloissa päăsáăntőisesti siveltảvaảa kuitukankaalla vahvistettua vesieristettă laatoitettuna. Vesienisteiden ja lattiakaivojen liitokselta edellytetaán voimassa olevaa VTT: n myơntămăă sertifikaattia tai muuta luotettavaa selvitystă niiden yhteistoiminnasta.

Kipsilevyväliseinảt tehdään teräsrankarakenteisina, aaanieristettyinả kaksikertaisilla kipsilevyilla suoraan ylălaatan paaalle. Kaikki maarka̋tiloihin liittyvăt valiseinăt tehdăăn molemmin puolin tasoitettuina, kivirakenteisina ponttiharkkoseinină, joiden märkătilan puoli vesieristetăăn kauttaaltaan ja laatoitetaan alas lasketun katon ylăpuolelle. Seinăn vesieriste lijtetảăn katkeamattomana lattian vastaavaan, siveltăvăăn, kuitukankaalla vahvistettuun vesieristeeseen. Hormit tehdaăn palonkestoaikaluokkaan El60 (tai putket eristetăăn) ja kerrosten valliset reiăt valetaan betonilla umpeen tai paloeristetảăn El60 - luokkaa vastaavasti.

## Kantavat vaaka-ia pystyrakenteet:

Kantavat vaaka- ja pystyrakenteet săilyvăt paaảosin ennallaan. Kantaviin vaaka- ja pystyrakenteisiin tehdaaăn uusia reikiă vain, jos vanhoja reikiă ei pystytă hyödyntảmăăn eikă rakennetta voida kiertảả ja jos rakennesuunnittelija hyvăksyy tehtävien reikien sijainnin sekă koon. IIman Iupaa / hyvăksymistă reikiă ei voi tehdă.

## Vesikatot:

Peltikate kunnostetaan ja huoltomaalataan.
Vesikaton varusteet (lumiesteet, huoltosillat) uusitaan kokonaisuudessaan, samoin rảystảskourut ja syöksytorvet. Răystảiden paaătylaudat uusitaan ja rayystăăn aluslaudoituksia tarpeen mukaan. Seinăn ja katon rajapintaan tuuletusaukkoon asennetaan uudet hyönteisverkot sekảa alta tivistyskitatut myrskypellit.

Ulkoportaiden yhteyteen lisătaaan pilarirakenteiset katoslipat.

## Paloluokitus:

Rakennuksen on todettu pelastusviranomaisen kanssa kăydyissă neuvotteluissa vastaavan nykyistä P1 - luokkaa eli palamatonta rakennusta. Rakennus kuitenkin tulee korjauksen yhteydessảa kerrososastoida, joka tarkoittaa kăytănnơssả annettujen ohjeiden mukaisten palo-ovien ja luukkujen kảyttămistă niiden valilila sekả kerrosten välisten reikien huolellista tukkimista betonista valamalla tms. luotettavalla tavalla. Lisảksi eri osastojen lăpi ja toisaalta ullakolla vesikatteen alla kulkevien putkijohtojen paloeristämiselle ja laadulle se aiheuttaa omat vaatimuksensa, ks. LVIS - osio.

Rakennusten nykyiset vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- sekä rakennusautomaatioasennukset ovat kunnoltaan sellaiset, että ne on uusittava.

- nykyiset vesi- ja viemänjohtoliitokset uusitaan
- nykyiset kaukolämmơn tilausvesivirrat tarkistetaan

Rakennukseen asennetaan seuraavat uudet LVIA-tekniset järjestelmat:

- lămpơjohtojen sulku ja kertasảảtơventtililit uusitaan
- vanhan lämmơnjakokeskuksen automatiikka muutetaan LON-Works jäj̧estelmản mukaiseksi
- vesi- ja viemärijohdot uusitaan
- keittión viemäri varustetaan hiekanerottimella
- märkảesteisiin hiekanerottimet
- vesi- ja viemârijohtokalusteet uusitaan
- tulo- ja poistoilmaelimet uusitaan
- kaikki kanavistot uusitaan
- IV-kojeet uusitaan
- påiväkoti Naapurille oma lämmönenergian mittaus
- pảivăkoti Naapurille oma kăytơveden kulutuksen mittaus
2.4.3. SǎhkÖtekniset muutostyठ̈t

Rakennuksen nykyiset sähko- ja teleasennukset ovat kunnoltaan sellaiset, ettả ne on tarkoituksen mukaista uusia kokonaisuudessaan.

- Nykyinen liittymáa vahvistetaan ja liitetảăn Helsingin Energian pienjănniteverkkoon

Rakennukseen asennetaan seuraavat uudet sähkötekniset jarjestelmat:

- liittymiskaapelit (PJ- ja puhelin) uusitaan (vahvistetaan)
- paăkeskus ja jatkokeskukset uusitaan 5-johdinjärjestelmân mukaisiksi
- koko kiinteistön käsittävả energiamittaus sekả oma mittaus naapunin parivakodille
- johtotiet (kaapelihyllyt) kăytảvallle
- johtokourut toimistoon, opettajanhuoneeseen ja ATK-hwoneeseen
- 3-vaiheinen kosketinkisko leikkisaliin
- nousujohdot uusitaan
- voimaryhmájohdot uusitaan
- valaistus- ja pistorasiaryhmăt uusitaan
- pistorasiaryhmât vikavirtasuojalla
- valaisimet uusitaan (sisa- ja ulkovalaistus)
- merkkivalaistusjảrjestelmá
- puhelinjárjestelmá yhdistettynáa yleiskaapelointijärjestelmaaan (avoin kaapelointijärjestelmá)
- yhteisantennijärjestelmá (putkitusvaraus kaapeli TV:lle)
- ovisoittojăjestelma
- INVA-WC hälytysjärjestelmá
- kameravalvontajärjestelmä (6 ulkokameraa)
- palovaroitinjärjestelmá
- rikosilmoitusjärjestelmả
- mărkătiloihin sähkőinen mukavuuslattialămmitys


## 3. Laatutaso


#### Abstract

Suunnittelussa noudatetaan kestävăn kehityksen periaatetta tavoitteena elinkaarikustannuksiltaan sekă käyttockustannuksiltaan edulliset ratkaisut, rakenteet ja materiaalit. Tässả mielessâ on tarkoituksenmukaista säilyttảă vanhoja tiilivảliseiniă sekäa sijoittaa uudelleen, kunnostettuina ainakin osa vanhoista, kăyttőkelpoisista kiintokalusteista. Kaikissa tiloissa pyrităăn huomioimaan ergonomiset näkokohdat, mahdollisuuksien mukaan korkeussäădettảvilla kiintokalusteilla.

Uusien pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kulutusta kestäviä, kunnostettavia ja helposti puhdistettavia sekả pedagogisesti tarkoituksenmukaisia ja joustavia. Liikuntaesteisten kulku tulee huomioida koko rakennuksen ja sen pihamaan alueella.


## 4. Kustannukset

Rakennuskustannukset ovat alustavien Juonnospiirustusten perusteella laskettuna 1.210 milj. euroa ilman arvonlisäveroa ja 1.476 milj. euroa arvonlisäveron kanssa ( $\mathrm{Rl} 108,7$ ).

Kustannuksia lisảảvinaa tekijoinaả voidaan pităa:

- Rakennuksen teknisten jarjestelmien huonoa kuntoa ja puutteellisuutta nykyisiin standardeihin verrattuna (esim. ilmanvaihto ja sáhkoistys).
- Puutteellista salaoja- ja sadevesijärjestelmăa. Peruskorjauksen yhteydessă ja pihaa kunnostettaessa tulee myős huolehtia perusvesien poisjohtamisesta 1.krs:n alueelta.
- Rakennuksen monissa kohdissa olevaa asbestia, joka pitảả poistaa peruskorjauksen yhteydesså omana erikoistyönaäan.
- Păiväkodin olemassa olevien tilojen järjestelystả suhteessa nykyiseen käsitykseen hyvin toimivan päivảkodin huonejärjestelyistå:
La̋hinnaa mărkảeteisten ja lasten wc-pesutilojen puutteellisuudet. thanteellinen ratkaisu edellyttäisi huomattavan laajoja purkutöită ja tilojen uudelleen järjestelyă.


## 5. Aikataulu ja rahoitus

Hankesuunnittelu 5/04-11/04
Varsinainen suunnittelu 12/04-3/05
Rakentamisen valmistelu 4/05-7/05
Hankkeen rakentamisen on tarkoitus alkaa elo-lokakuussa 2005 ja valmistua kesäkuussa 2006.

Hanke sisaltyy kaupunginvaltuuston 17.11.204 hyvăksymän vuosien 2005-2007 taloussuunnitelman investointiosaan vuosina 2005-2006 toteutettavana kohteena. Hankkeelle on varattu $0,1 \mathrm{M}$ euroa vuodelle 2004, 0,7 M euroa vuodelle 2005 ja 0,7 M euroa vuodelle 2006 yhteensả 1,5 M euroa.

## 6. KăyttBtalous ja henkilösto

Vuosittaisiin käyttơkustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilơstơmenot, tarvikkeet, ravintokustannukset, huoneistomenot sekả pääomavuokra kiinteistơvirastolle.

Paaáomavuokra on kiinteistơviraston arvion mukaan 12 euroa $/ \mathrm{htm}^{2} / \mathrm{kk}$ eli 108576 euroa vuodessa (huoneistoala $754 \mathrm{~m}^{2}$ ).

Henkilostö:
Päiväkotiin saadaan peruskorjauksella tilat 4:lle lasten kokopảiväryhmalle.

|  | $11 / 2004$ | muutos | $9 / 2006$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Päiväkodinjohtaja | 1 |  | 1 |
| Lastentarhanopettaja | 5 | -1 | 4 |
| Lastenhoitaja | 6 |  | 8 |
| Paiväkotiapulainen | 2 |  | 2 |
| Keittiohhenkilostö | 2 |  | 2 |
| yhteensáa | 18 |  | 17 |

Káyttömenot ovat vuositasolla 560000 euroa vuoden 2004 kustannustasossa.

Păiväkodin käynnistyskustannuksiin kuuluvat mm. toiminnan edellyttaamá kalustaminen, vanustaminen ja laitteet. Vanhaa irtaimistoa kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Käynnistämiskustannukset ovat yhteensa 52500 euroa.

## 7. Toimintaolosuhteet korjaus- ja muutostyön aikana

Päiväkodin toiminta loppuu nykyisissả tiloissa heinăkuussa 2005 noin vuoden ajaksi. Lapset sijoitetaan tảksi ajaksi lăhialueen păivalkoteihin.

## 8. Toteutus ja yllăpitovastuut

Peruskorjauksen toteuttaa Rakennusviraston talo-osasto. Rakennuksen ylläpidosta vastaa Kiiñeistövirasto.

## 9. Yhteenveto ja päătösehdotus

Hankesuunnitelman laatinut työryhmă ehdottaa kaiken edella esitetyn perusteella, että sosiaalilautakunta omalta osaltaan hyvảksyy lasten păiväkoti Ylă-Malmin 12.11.2004 pảivätyn hankesuunnitelman ja esittảä sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttăvăksi.
10. Liitteet

1. Kustannusarvio
2. Pinta-alalaskeima
3. Piirrokset
4. Hankesuunnitteluryhmăn kokoonpano

## Lasten päiväkoti Ylä-Malmi

| Hankenumero: |  | Projektinjohtaja: | O.Venho |
| ---: | :--- | :--- | :--- |
| Hallintokunta: | Sosv | Pääsuunnittelija: | HKR-ARK |
| Kortteli/osoite: | Notkotie 12 |  |  |
| BRM2: | 835 | Suunnitelmien päivăys: | 29.10.2004 |
| RM3; |  | Laatija: | E.Kaskela |


| Indeksit: | Kausi | Rl | THI |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Hankesuunnitelma: | $9 / 2004$ | 108,7 | 141,5 |


|  | ALV $0 \%$ |  | ALV 22 \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Rakennustekniset tyot | 688000 | 824 | 839360 |
| LVI-tekniset tyot | 215000 | 257 | 262300 |
| Sahkotekniset tyot | 101000 | 121 | 123220 |
|  | 004000 | 202 | 224880 |

Taidehankinnat

|  | 1004000 | 1202 | 1224880 |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| Rakennuttajan kustannukset* | 206000 | 247 | 251120 |
|  |  | 1210000 | 1449 |

[^0]Oletetun urakkalaskenta-ajankohdan tarjoushintaindeksikorjaus:


Jakelu:

LPK YLÄ-MALMI
HANKESUUNNITELMA
PINTA-ALALASKELMA
I LASTEN KOTIALUEET
TILA
HYM2

|  | HYM2 |  |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
| Märkäeteinen | 10 | 8 | 6 | 6 |  |
| Alla | 32 |  |  | 17 |  |
| Lepohuone | 28 | 34 | 33 | 50 |  |
| Ryhmähuone | 23 | 48 | 53 | 31 |  |
| PesuhuoneNWC | 8 | 7 |  |  |  |
| Vaate-eteinen |  | 23 | 17 | 14 |  |
| WC |  |  | 4 | 5 |  |
| Pienryhmätila |  |  |  | 14 |  |

## II YHTEISTILAT

| Pienryhmǎhuone | 24 |
| :--- | ---: | :--- |
| Toimistolaitetila | 4 |
| Inva-WC | 6 |

III HENKILOKUNNAN TILAT

| Johtaja/toimisto | 18 |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Henkilokunnan huone | 20 |  |
| WC/henk.kunta | 2 |  |
| Pukuhuone/M | 4 |  |
| Pukuhuone/N | 13 | 63 |
| Pesuhuone/WC | 63 | 63 |

## iv HUOLTOTILAT

| Vaatehuolto | 8 |
| :--- | ---: | :--- |
| Siivouskomero | 4 |
| Sivouskomero, keitiö | 2 |
| Keitió: | 34 |
| Keittiön eteinen | 3 |
| Keition kuivavarasto | 3 |

## V KÄYTÄVÄTILAT

| Käytävă, 1.krs | 13 |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Eteinen | 2 |  |
| Kellarin portaikko | 4 |  |
| Käytavä̆, 1. krs | 10 |  |
| Käytävä, kellari | 11 |  |
|  | 40 | 40 |
| Huoneala |  | 662 |
| Ej-kantavat seinät |  | 28 |
| Hyötyala |  | 690 |

HANKESUUNNITELMA
PINTA-ALALASKELMA

## VI HYOTYPINTA-ALAN ULKOPUOLISET TILAT

Lämmönjakohuone 15
Sänkö 4
Puhelin 1
Varasto $1 \quad 13$
Varasto 215
Uikovarasio 9
Sähkökornero $\quad 0,5$
Săhkökomero 0.5
Sahkökomero 1
lv-koneet 1, 2, $3 \quad 4,5$
Huoneistoala

| Kellan | 118 |
| :--- | :--- |
| 1. kerros | 726 |
| Bruttoalat m2 | 844 |

LPK YLA-MALMI
ASEMAPIIRROS 1:1000
HANKESUUNNITELMA 12.11.2004





LEIKKAUS B-B

LPK YLÄ-MALMI LEIKKAUS B-B 1:200

$$
\begin{aligned}
& \text { LEIKKAUS B-B 1:200 } \\
& \text { HANKESUUNNITELMA } 12.11 .2004 \\
& \text { HKR/ARKJRO }
\end{aligned}
$$

LPK YLÄ-MALMI
POHJOISEEN JA ETELAAAN 1:200
HANKESUUNNITELMA 12.11.2004 HKR/ARKIRO


杬

LPK YLÄ-MALMI HANKESUUNNITELMA 12.11.2004 HKRIARKIRO

Lasten päiväkoti Yłä-Malmi

| Hankenumero: <br> Hailintokunta: | Sosv | Projektinjohtaja: | O.Venho |
| ---: | :--- | :--- | :--- |
| Korttell/osoite: | Notkotie 12 | Pääsuunnittelija: | HKR-ARK |
| BRM2: | B35 |  |  |
| RM3: |  | Suunnitelmien päiväys: | 29.10.2004 |
|  |  | Laatija: | E.Kaskela |


| Indeksit: | Kausi | RI | THI |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Hankesuunnitelma: | $9 / 2004$ | 108,7 | 141,5 |


|  | ALV 0\% |  | ALV 22 \% |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Rakennustekniset tyot | 688000 | 824 | 839360 |
| LVI-tekniset tyót | 215000 | 257 | 262300 |
| Sahkotekniset tyot | 101000 | 121 | 123220 |
|  |  | 1004000 | 1202 |
|  |  | 1224880 |  |

Taidehankinnat

|  |  | 1004000 | 1202 | 1224880 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Rakennuttajan kustannukset** |  | 206000 | 247 | 251120 |
| YHTEENSÄ | $\epsilon$ | 1210000 | 1449 | 1476000 |

*sisältáa hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 66000 €, alv 0\%

Oletetun urakkalaskenta-ajankohdan tarjoushintaindeksikorjaus:


Jakelu: Tikka, Vantola, Leistio, Sipiläinen, Laaksonen, Venho, Rehn, Henriksson

LPK YLÄ-MALMI
HANKESUUNNTTELMA
PINTA-ALALASKELMA
I LASTEN KOTIALUEET
TILA
HYM2

|  | HYM2 |  | 2 | 3 | 4 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | 10 | 8 | 6 | 6 | Yhteensä |
| Märkäeteinen | 10 | 8 |  | 17 |  |
| Auta | 32 |  | 33 | 50 |  |
| Lepohuone | 28 | 34 | 33 |  |  |
| Ryhmähuone | 23 | 48 | 53 | 31 |  |
| Pesuhuonew | 8 | 7 |  |  |  |
| Vaate-eteinen |  | 23 | 17 | 14 |  |
| WC |  |  | 4 | 5 |  |
| Pienryhmâtila | 101 | 120 | 113 | 137 | 471 |

II YHTEISTILAT

| Pienryhmähuone | 24 |
| :--- | :---: | :---: |
| Yoimistolaitetila | 4 |
| Inva-WC | 6 |

31 HENKILOKUNNAN TILAT
Johtaja/bimisto 18
Henkilökunnan huone 20
WC/henk.kunta . 2
Pukuhuone/M 4
Pukuhuone/N 13
Pesuhuone/WC 6
63

IV HUOLTOTILAT
Vaatehuolto 8
Siivouskomero 4
Sijuouskomero, keittiö 2
Keittio 34
Keittión eteinen 3
Keittiön kuivavarasto 354

V KÄYTÄVÄTILAT

| Käytävä, 1.krs | 13 |  |
| :--- | ---: | ---: |
| Eteinen | 2 |  |
| Kellarin portaikko | 4 |  |
| Käytävä, 1. krs | 10 |  |
| Käytävä, kellari | 11 | 40 |
|  | 40 | 662 |
| Huoneala |  | 28 |
| El-kantavat seinät |  | 690 |

LPK YLÄ-MALMI
HANKESUUNNITELMA
PINTA-ALALASKELMA
VI HYOTYPINTA-ALAN ULKOPUOLISET TILAT
Lämmörjakohuone ..... 15
Sähkö ..... 4
Puhelin ..... 1
Varasto 1 ..... 13
Varasto 2 ..... 15
Uikovarasto ..... 9
Sähkökomero ..... 0,5
Săhkökomero ..... 0,5
Sähkökomero ..... 1
lv-koneet 1, 2, 3 ..... 4.5
63.5Huoneistoala
Kellari ..... 118

1. kerros ..... 726
Bruttoalat m2 84412.11 .200463,5753,5
LPK YLÄ-MALMI
HANKESUUNNITELMA 12.11.2004


HANKESUUNNITELMA 12.11.2004 HKR/ARKIRO


LPK YLÄ-MALMI
HANKESUUNNITELMA 12.11.2004 HKRIARKIRO


Leikkaus b-b

JULKISIVU ITAAN

LASTEN PÄVÄKOTI YLÄ-MALMI
Sosiaalivirasto / Koillinen sosiaalikeskus
Uila Peitsaari
Ala-Malmin tori 2
PL 7990, 00099 Helsingin kaupunki
-mail: ulla.peitsaari@hel. II

Sosiaalivirasto / Paivathoidon vastuualue / Jototu
Risto Keskinen
Toinen linja 4A
PL 7013, 00099 Helsingin kaupunki
e-mail: risto.keskinen@hel.fi

Sosiaaliwirasto / Kiinteistopalvelukeskus
Pirkko Suppanen
Kánkuja 3 a B
PL 7060, 00099 Helsingin kaupunki
o-mail: pirkko.suppanen@hel.fi

Sosiaalivirasto / Lasten paivâkoti Yia-Malmi
Kirsti Enberg
Notkotie 12
PL 70 803, 00099 Helsingin kaupunki
e-mail: pk.yla-malmiohel.fi

Sosiaalivirasto / Lasten păiväkoti Ylá-Malmi
Merja Pekonmaa
Notkotie 12
PL 70803, 00099 Helsingin kaupunki
e-mail: pk.yla-malmi@hel.fi

Rakennusvirasto / Arkkitehtuuritoimisto
Raija Orjala
Kasarmikatu 21, h. 513
PL 1530, 00099 Helsingin kaupunki
e-mail: faija.opjala@hel.fi

Rakennusvirasto / Yleissuunnittelutoimisto
Hetind Lohilahti
Kasamikatu 21, h. 405
PL 1530
00099 Helsingin kaupunki
e-mail: helina. Iohilahti@hel. $\mathbf{I}^{( }$

Rakennusvirasto / Tekninen toimisto
Esa Huurinainen
Kasammikatu 21, h. 408
PL 1530
00099 Helsingin kaupunki
e-mail: esa.huurinainen@hel.fi

Insinóoritoimisto LVI-Kuutio
Carl-Johan Nyberg
K.H. Wïkinkatu 4, 00700 Helsinki
e-mail: vi-kuutio@kolumbus.fi

Insinosritoimisto Timo Văảnănen Ky
Timo Väänănnen
Pekanraitti 24 F, 00700 Helsinki
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
Rakennusvirasto / HKR-Rakennuttaja
Olll Venho
Kasarmikatu 21, h. 302
PL 1540
00059 Hetsingin kaupunki
e-mail: olli.venho@hel.fi

Rakennusvirasto / HKR-Rakennuttaja
Kaj Rehn
Kasarmikatu 21, h. 345
PL 1540
00099 Helsingin kaupunki
e-mail: kai.rehn@hel.fi

Rakennusvirasto / HKR-Rakennuttajs
Jari Henriksson
Kasarmikatu 21, h. 314
PL 1540
00099 Helsingin kaupunki
e-mail: jari.henriksson@hel.fi

Rakennusvirasto / HKR-Rakennuttaja
Juhani Lappalainen
Kasarmikatu 21, h. 353
PL 1540
00099 Helsingin kaupunkj
e-mail: juhani.lappalainen@hel.fi


[^0]:    *sisăltảả hankesuunnitteluvaiheen kustannuksia 66000 €, alv 0\%

