**Lape Eropalvelut** **Muistio**

 31.10.2017

**Lape Eropalveluiden kehittämistyöryhmä, Perheasioiden sovittelun työpaja**

Aika 13:00 – 16.00

Paikka Laivapuiston perhetalo, monitoimitila

Läsnä Marja Olli Pirkanmaan Lape, eropalvelut koordinaattori; Päivi Stelin-Valkama Tampereen perheasiainkeskus, Leena Tapola Valkeakosken perhepalvelut, Heini Lammasaitta Valkeakosken perhepalvelut, Taru Kivi Valkeakosken perhepalvelut, Pirjo Suontausta Valkeakosken perhepalvelut, Sari Vuori Valkeakosken perhepalvelut, Paula Järvinen Valkeakosken perhepalvelut, Katri Alamettälä Parkano/Kihniö perheneuvola, Meri Mäkihannu kokemusasiantuntija, Reetta Itkonen-Collings Ikaalisten kaupunki, Salli Rintamäki Virtain kaupunki, Nahir Eguilior Borrajo Läntinen lapsiperheiden sosiaalityö, Hannele Koskela Pirkkalan perheneuvola, Inka Riepponen Pirkkalan lasten ja nuorten tukipalvelut, Hannele Kyttälä-Koskinen Sastamalan seudun mielenterveysseura ry., Mirva Koskinen Kangasala-Pälkäne perheneuvola, Anne Tuominen Tampereen kaupunki: perheoikeudellisetpalvelut, Sirkku Välimäki Tampereen kaupunki: perheoikeudelliset palvelut, Virpi Pirhonen Pirkanmaan käräjäoikeus, Anne Valkeejärvi Tampereen kaupunki: perheoikeudelliset palvelut, Katariina Ronkonen Oriveden perheneuvola, Sari Pihlajamäki Nokian kaupunki: lastenvalvoja, Tuula Veko Nokian perheneuvola, Arja Makkonen Tampereen perheneuvola, Sirpa Mustonen Tampereen perheneuvola, Katja Pöri Tampereen perheneuvola, Sanna Ylistenniemi Sastamalan perheneuvola, Päivi Vahela Sastamalan lapsiperheiden palvelut, Erika Grundsten Tampereen perheneuvolan sos.työn opiskelija

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Aloitus
 | Marja Olli avaa työpajan ja toivottaa tervetulleeksi. Lapen sisällön esittelyä, erityisesti eropalveluiden näkökulmasta. Pirkanmaan Lapen eropalveluiden työryhmän esittely, sovittelun alatyöryhmän esittely ja eropalveluiden tulevaisuus.Tuula Veko Nokian perheneuvolasta virittelee päivän teemaan.  |
| 1. Sovittelumuotojen esittely
 | **Perheasiain neuvottelukeskus** Päivi Stelin-Valkama: Kirkon palvelutoimintaa, mutta tämä ei rajaa asiakaskuntaa, ei edellytä kirkkoon kuulumista. Kirkon perheneuvonta tukee kuntia perheasioiden sovittelussa, ei tehdä kirjallisia sopimuksia. Asiakkaat ohjautuvat itse ottamalla yhteyttä, mutta usein muut tahot ovat suositelleet. Sovittelua eropäätöksen tehneille lapsiperheille tai jälkisovitteluna, kun erosta on kulunut jo aikaa. Myös lasten tapaamiset mahdollisia, jossa esimerkiksi selvitetään lapsien toivomuksia vanhemmille erotilanteessa. Tapaamisia 1-10 kertaa, riippuen siitä, millainen tilanne perheillä on. Teemoina lasten huoltajuus, tapaamiset, erosta selviäminen ja hyvinvointi, selkiytetään erotilannetta. Onnistumista arvioidaan kirjallisella asiakaspalautteella. Sovitteluksi kirjataan vain eropäätöksen tehneet asiakkaat. Tekevät myös esisovittelunomaista työtä, mutta ei lueta sovitteluun, kun eropäätöstä ei ole vielä tehty. **Tampereen perheneuvola** Arja Makkonen, Sirpa Mustonen ja Katja Pöri: Tampereen perheneuvolan sovitteluun vaikuttanut Stakesin erotyöskentelyhanke, jossa Tampereen perheneuvola ollut mukana. Äiti ja isä eroavat, kuinka minun käy -esite Treen perheneuvolan ja Stakesin yhteistyössä koottu. Perheneuvolassa asiakkaiden kanssa yhdessä määritellään, onko palvelu perheasiain sovittelua. Perheneuvolassa sovittelua toteutetaan kolmiportaisena: esisovittelu, sopimuspalvelu, jälkisovittelu. Esisovittelussa pohditaan vakavasti, jatketaanko yhdessä vai erotaanko, tunnesuhteiden käsittelyä, ristiriitaisten asioiden selvittelyä, perheen tilanteeseen ”tutustuminen”. Välineenä mm. tienhaara-menetelmä, perhepiirros. Sopimuspalveluvaiheessa pohditaan käytännön asioita eroon liittyen, kuten tapaamisten järjestelyistä sopiminen, annetaan tietoa eroon liittyen (sopimusten teko lastenvalvojan luona, elatusasiat). Jälkisovittelussa selvitellään pulmia, joita ilmennyt eron jälkeen, esim. lapsi ei suostu tapaamaan, tapaamisissa ongelmia, uudelleen järjestelyjä. Näissä tapaamisissa lapset enemmän mukana. Lapsen näkökulma aina mielessä sovittelussa. Vanhempien oltava halukkaita sovitteluun, jotta sovittelu onnistuu ja sitä voidaan toteuttaa.**Tampereen lastenvalvojat,** **Fasber-malli** Anne Valkeejärvi ja Anne Tuominen: Sovittelu alkaa siitä, että vanhemmat ovat eronneet. Sovittelun toteuttaminen alkanut huhtikuussa. Työskentelymalli on strukturoitu, tarkat reunaehdot, rajattu, jossa selkeä alku ja loppu; vanhemmille sovittelusitoumus, keskitytään lasten arkeen ja lapsen etuun. Riita syynä, miksi hakeudutaan palveluihin. Työskentely alkaa tapaamalla vanhempia erikseen, molemmille tunnin aika, jossa käydään läpi eroa, syitä ja toiveita sovittelulle. Toiveet kirjataan ylös, jotka tuodaan vanhempien yhteiseen tapaamiseen (kesto n. 1,5h). 1-4 sovittelutapaamista. Vanhemmat määrittävät mistä haluavat keskustella. Seurantatapaaminen vanhempien halutessa 3-6kk päästä sovittelun päättämisestä. Parityönä tehtävää työtä. Lastenvalvojilla työviikossa on yksi päivä varattuna sovitteluille. **Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu tuomioistuimessa, Follo-sovittelu** Virpi Pirhonen: Valtakunnallisesti 1.4.2014 tullut voimaan koko maahan. Pirkanmaalla tehty 1.9.2012 alkaen. Sovitellaan mm. lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta, elatusasioita. Palvelee koko tuomiopiiriä eli koko Pirkanmaata. Kuusi käräjätuomaria follo-sovittelijoina. Asiantuntija-avustajia follo-sovitteluun koulutettuja sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Vanhemmilla mahdollisuus ottaa mukaan sovitteluun myös lakimiesavustaja. Sovittelu järjestetään käräjäoikeudessa. Hakeudutaan tekemällä hakemus, jossa kerrotaan perheestä ja tilanteesta ja miksi halutaan sovitteluun. Tarvitaan molempien vanhempien suostumus. Oikeudenkäyntimaksu peritään vanhemmalta. Voi saada vapautuksen, jos saa oikeusapua. Tarkoitettu vanhemmille, jotka eivät ole päässeet sopimukseen lapsen huollosta ja tapaamisista. Usein käyttäneet muita palveluita ennen kuin tulevat Follo-sovitteluun, mutta myös perheitä, jotka hakeutuvat heti Follo-sovitteluun. Tavoitteena tehdä kestäviä sopimuksia ja edistää vanhempien välistä vuorovaikutusta. Tavataan vanhempia vain kerran, mutta kesto koko päivän virka-ajan puitteissa. Päivän alussa sovittelijatuomari kertoo sovittelun periaatteista ja miten päivä etenee, sovittelun pelisäännöistä. Asiantuntija-avustaja kertoo tehtävistään ja erityisosaamisestaan. Vanhemmat saavat alkupuheenvuoron, jossa kertovat taustoja ja toiveitaan. Tämän jälkeen selvittelyvaihe, jossa käydään läpi soviteltavia asioita. Selvittelyvaiheen jälkeen ratkaisuvaihtoehtojen selvittämisvaihe. Sopimus luodaan yhteistyössä ja lopussa käydään läpi hyväksyvätkö vanhemmat sopimuksen. Sopimuksen oltava lapsen edun mukaista. Tuomari vahvistaa sopimuksen. Erilliskeskusteluihin mahdollisuus, mutta yleensä näitä melko harvoin. Lapsen näkökulma ohjaa työskentelyä, lapsia ei yleensä kuulla. |
| 1. Työpajatyöskentely
 | **Ryhmä 1**: Eropalveluiden kokoaminen selkeäksi kokonaisuudeksi kuntakohtaisesti, jota voisi käyttää apuna sekä perheillä, että työntekijöille. Julkisen keskustelun lisääminen eropalveluista positiivisessa mielessä tavallisten perheiden ja työntekijöiden näkökulmasta.**Ryhmä 2**: Koulutus: strukturoidut mallit kiinnostavat.Perehdytys ja tiedotus: työntekijöillä tai perheillä ei ole tietoa kunnan palveluistaResurssit: työparityöskentelyn lisääminen, kuntayhteistyö, työnohjaus, sovitteluverkostoituminen (koulutus ja kokemusten vaihtaminen). Pohdittu myös High Conflict-tapauksia: mistä resurssit – maakuntien yhteistyö?**Ryhmä 3**: Kohderyhmien kirkastaminen, mille perheille mitäkin eropalvelua tarjotaan. Sovitteluihin enemmän resursseja – ennaltaehkäisevää työtä. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen parantaminen. Asennemuutos eroa kohtaan, ei ajatella pelkästään konfliktina, vaan pohdintaa miten vanhemmuutta voidaan jatkaa eron jälkeen. **Ryhmä 4**: Enemmän tietoa kuntien nettisivuille. Sovittelua nettipalveluissa.Vertaisryhmät: tarvetta on ja hyödyllistä. Miten näkyy osallistuminen pienillä paikkakunnilla? Osallistuminen isomman kaupungin ryhmiin helpompaa.Mahdollisuus sovitella yli kuntarajojen, onko mahdollista?  |
|  4. Yhteenveto ja seuraavat askeleet | Työpajasta eropalveluiden sovittelun alatyöryhmälle apua ja välineitä eropalveluiden kehittämiseen. Perheasiain sovittelu keskiössä, joten sovitteluasioista voitaisiin tavata keväällä uudelleen ja koota ajatuksia, miten sovittelutyön kehittäminen on lähtenyt kunnissa liikkeelle. Marja toimittaa osallistujille ja muille Pirkanmaan kunnille kyselyn, jossa kartoitetaan eropalveluiden kokonaisuutta Pirkanmaalla. |