**Igapäevased liikuvusmustrid: Ebavõrdsuste ja segregatsiooni vähendamine või taastekitamine?**

Elukoha segregatsioon on tänapäeva Rootsis üks suuremaid linnaprobleeme. Segregatsioon on osa ebavõrdsuse tekkest ja taastekkest, mis mõjutab sotsialiseerumisprotsesse ja kujundab tingimusi inimeste eluvõimalustele. Lõviosas segregatsiooni käsitlevast kirjandusest keskendutakse ainult elukohale ja jäetakse kõrvale igapäevane liikuvus. Siiski on ebaselge, mil määral kajastab elukoha keskkond üldist kokkupuudet erinevate inimeste ja keskkondadega. Enamik inimesi läbib päeva jooksul palju erinevaid keskkondi. Nad liiguvad tööle või kooli, külastavad perekonda ja sõpru ning teevad muid tegevusi, nagu ostlemine või vaba aja veetmine. Töös kasutatakse Rootsi registriandmeid ja mobiiltelefonide andmeid, et uurida, mil määral erinevad igapäevased liikuvusmustrid immigrantidest tihedalt koosnevate alade elanike ja suurema põliselanike osakaaluga alade elanike vahel. Tulemused viitavad varasemate uuringute kohaselt sellele, et kuigi liikuvus leevendab mingil määral segregatsiooni, on igapäevased liikuvusmustrid tugevalt eraldatud. Immigrantidest tihedalt koosnevatest aladest pärit telefonid (1) jäävad suurema tõenäosusega kodupiirkonda ja (2) liiguvad teistesse immigrantidest tihedalt koosnevatesse aladesse. Need leiud on eriti huvitavad, arvestades juhtumiuuringu valdkondi: kaks keskmise suurusega Rootsi piirkonda, kus on suhteliselt madal segregatsiooni ja ebavõrdsuse tase ning lühikesed vahemaad.