Rühmadevaheline kontakt pagulastega kujundab kuritegevuse ees tuntavat sotsiaalset hirmu

Uuringud näitavad, et mõnda vähemusrühma, näiteks pagulasi, peetakse stereotüüpselt kuritegelikuks. On näidatud, et see, mil määral üksikisik selliseid kuritegelikkuse stereotüüpe omaks võtab, on seotud asjaoluga, mil määral ta kogeb sotsiaalset hirmu kuritegevuse ees, st muret kuritegevuse kui sotsiaalse probleemi pärast. Kolmes uuringus (*Nkokku* = 667) testisime oma prognoosi, et rühmadevaheline kontakt (Allport, 1954) rühmadega, mida stereotüüpselt kuritegelikuks peetakse, võib mõjutada sotsiaalset hirmu kuritegevuse ees, muutes negatiivseid eelarvamusi kuritegelikeks peetavate rühmade kohta. Nagu oletatud, vähendas positiivne rühmadevaheline kontakt kriminaalselt stigmatiseeritud väikerühmaga sotsiaalset hirmu kuritegevuse ees, vähendades negatiivseid eelarvamusi väikerühma kohta (uuringud 1–3). Negatiivne rühmadevaheline kontakt avaldas vastupidist mõju (uuring 1). Meie tulemused rõhutavad, et rühmadevaheline kontakt ei mõjuta mitte ainult inimeste eelarvamusi kuritegelikuks peetud rühmade suhtes, vaid võib kujundada ka inimeste suhtumist ühiskonda, eelkõige seda, mil määral nad muretsevad kuritegevuse kui sotsiaalse probleemi pärast.