**Oikeusministeriö**

**Oikeushallinto-osasto**

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Perheen hajoaminen ja parisuhteen päättyminen ovat lapsen kannalta aina riski. Huolto- ja tapaamiskiistojen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen tarvitaan panostusta eroauttamisen keinoin. Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskus tarjoaa palveluja aikuisille, nuorille ja lapsille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Neuvokeskus kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä vapaaehtoistyöntekijöitä ja vertaistukijoita hoitamattomien erojen riskeistä, perheen kaikkien jäsenten varhaisen tuen tarpeesta ja tarjolla olevista ennaltaehkäisevistä palveluista ja niiden hyödyistä.

Asiantuntija-avusteisen sovittelun merkityksestä

Riitaisa ero vahingoittaa useiden tutkimusten mukaan lasta. Erityisen haitallista lapselle on, jos vanhempien riitely koskettaan suoraan häntä. Monipuolisista kuntien, seurakuntien ja järjestöjen palvelutarjonnasta huolimatta vanhemmat eivät kuitenkaan aina löydä tai halua hakeutua niiden piiriin. Osa vanhemmista hakee ratkaisua lapsen huoltajuudesta käräjäoikeudesta, huoltoriitaprosessin kautta. Mikäli vanhemmat eivät pääse sovintoon, käräjäoikeus ratkaisee asian. Huoltoriitoja tutkinut Kristina Väyrynen toteaa lisensiaatin tutkimuksessaan (2008), että käräjäoikeuden päätös ei lapsen näkökulmasta lopettanut vanhempien riitelyä. Vanhempien oikeustaisteluissa lapsi joutui perhehierarkiassa aikuiselle kuuluvan päätöksentekoon, mikä on riskitekijä lapsen ja nuoren mielenterveydelle.

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitoja sovitteleva kokeilu käräjäoikeuksissa on tuottanut huomattavan myönteisiä tuloksia. Sovinnollisen ratkaisun löytyminen lisää vanhempien itsensä, ja erityisesti lapsen hyvinvointia. Ensi- ja turvakotien liitto kannattaa hallituksen esitystä menettelyn vakinaistamiseksi koko maahan. Lapsen oikeuksien toteutuminen Suomessa ei voi olla sidottuna hänen asuinpaikkakuntaansa.

Asiantuntijapalveluiden rakenteesta ja resursoinnista

Lakisääteisetkin velvoitteet vaativat toteutuakseen asianmukaiset rakenteet ja resursoinnin. Hallituksen esitystä voi kiittää siitä, että näistä on selkeä suunnitelma. Hallitus esittää, että tarvittavien asiantuntija-avustajien järjestäminen säädettäisiin käräjäoikeuden hallinnollisen sijaintikunnan velvoitteeksi. Ensi- ja turvakotien liitto pitää tätä järkevänä, jotta vanhemmilla olisi asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus samantasoisiin asiantuntijapalveluihin huoltoriitojen sovittelussa.

Hallituksen esitys tuomioistuinlakiin lisättävästä säädöksestä siitä, että valtio maksaa asiantuntija-avustajan käyttämisen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa, on tavoitteen toteuttamiseksi välttämätön.

Asiantuntija-avustajan käyttämisen – ja sitä kautta lapsen edun toteutumisen – varmistamiseksi Ensi- ja turvakotien liitto kannattaa myös hallituksen esitystä siitä, että avustajan käyttäminen olisi maksutonta sovittelun osapuolille.

Panostaminen toimivaan rakenteeseen ja resursointiin kannattaa, sillä huoltoriitojen kustannukset ovat paitsi taloudellisesti, myös inhimillisesti huomattavat. Kokeilu asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa on säästänyt sekä tuomioistuimen että sosiaalitoimen resursseja.

**Sovittelijan pätevyysvaatimusten säätämisestä**

Sovittelu vaatii erityisen syvää asiantuntijuutta. Siksi on tärkeää, että asiantuntija-avustajien pätevyysvaatimuksista säädetään laissa. On kuitenkin yhtä tärkeää, että ns. muodollisen pätevyyden – psykologi tai sosiaalityöntekijä - lisäksi sovittelijalla olisi kokemusta eroperheiden kanssa työskentelystä. Ensi- ja turvakotien liiton Neuvokeskuksessa tehtävän asiakastyön kokemukset ovat osoittaneet, että erot ovat prosessina eroaville vanhemmille useimmiten hyvän eritahtisia, ts. toinen vanhemmista on usein pohtinut ratkaisua pitkän, ja toiselle se tulee yllätyksenä. Yhteistä käsitystä tilanteesta on vaikea löytää, ja tilanteen kuormittavuus on niin rankka, että lapsen tarpeet ja hyvinvointi jäävät usein taka-alalle. Risto Karttunen, joko tutki väitöstyössään huoltoriitojen kuulemismenettelyä (2010), nosti lapsen hyvinvoinnin keskeisimmäksi tekijäksi – vanhempien erotessa - ns. yhteistyövanhemmuuden: keskeinen tien lapsen auttamiseksi on auttaa vanhempia sovinnollisuuteen.

Erityistä osaamista lapsen turvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan päätettäessä perheväkivaltatilanteisiin liittyvistä huolto- ja tapaamiskysymyksistä. Olennaista on, että päätöksen tekijät tunnistavat ja ymmärtävät perheväkivallan ja vainoamisen ilmiönä, niiden riskit ja vaikutukset.

**Käsittelyn aikataulu**

Hallitus esittää tuomioistuinlakiin lisättäväksi säännöksen, jonka mukaan huoltoriitojen sovitteluistunto tulisi pääsääntöisesti järjestää säädetyssä, lyhyessä määräajassa, jotta konfliktin syveneminen voidaan pyrkiä estämään. Ensi- ja turvakotien liitto kannattaa määräaikaa. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, että erojen eritahtisuus ymmärretään, ja kummallakin vanhemmalle suodaan samanvertainen mahdollisuus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemukseen.

Erityisesti perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteisiin liittyvät huolto- ja tapaamisasiat tulisi käsitellä nopeutetussa järjestyksessä. Pitkittyneet oikeudenkäynnit vaikeuttavat väkivallasta irtautumisen ja siitä selviämisen prosessia, mahdollistavat henkisen väkivallan jatkumisen tai pahimmillaan jopa lisäävät väkivallan uhkaa.

**Muita huomioita**

Sovinto parantaa yhteistyövanhemmuuden edellytyksiä vanhempien parisuhteen katkeamisesta huolimatta. Tämä on lapsen hyvinvoinnille tärkeää, ei erosta huolimatta, vaan erityisesti juuri sen vuoksi. Eron ajallinen kaari eron pohdinnasta erilleen muuttamiseen, lapselle mahdollisesti kahden kodin käytäntöön siirtyminen, ja eron jälkeisten elämien uudelleen järjestämiseen saattaa kestää vuosia. Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen tarjoamat, usein räätälöidyt eropalvelut hyödyttävät perheitä ja perheenjäseniä eroprosessin eri vaiheissa. Käytännössä ongelma on, että perheet eivät tunne palveluita omalla asuinalueellaan, eivätkä niitä tunne perheitä työssään kohtaavat työntekijätkään esimerkiksi neuvoloissa, päivähoidossa, koulujen oppilashuollossa tai vanhempien työterveyshuollossa.

Samalla kun asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua kehitetään, tulisi myös eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja toimivaa palveluohjausta ja palveluista tiedottamista kehittää. Tukea tulisi suunnata erityisesti eroprosessin varhaiseen vaiheeseen.

Eri sektoreiden vuoropuhelun lisääminen ja asiakkaan kannalta yhtenäisten prosessien rakentaminen vaatii erityistä panostusta niissä tilanteissa, jossa lapsen turvallisuus on uhattuna. Perheväkivaltatilanteissa ja valvotuissa tapaamisissa on keskeisinä toimijoina mukana monta organisaatiota ja ammattikulttuuria, sekä viranomaisia että järjestöjä: turvaamistoimenpiteistä ja oikeusturvasta huolehtii valtio (poliisi ja oikeuslaitos), paikallisten palveluiden kokonaisuudesta kunta (lastensuojelu) ja käytännön asiakastyöstä usein järjestö (turvakodit, tapaamispaikkatoiminta).

Ensi- ja turvakotien liitto yhtyy myös Lastensuojelun keskusliiton lausuntoon siinä, että sovittelun tuloksellisuutta tulisi suunnitelmallisesti seurata ja menettelyä kehittää. Tarvitaan myös seurantaa siitä, kuinka kestäviä sovittelussa saavutetut sovinnot ovat.

Helsingissä 20.6.2013

Ensi- ja turvakotien liitto

Ritva Karinsalo Sari Laaksonen

toimitusjohtaja kehitysjohtaja