**„Rozwód jako kryzys w życiu rodziny”**

Rozwód - jeden z ważniejszych kryzysów życiowych - niesie zawsze ze sobą zapowiedź zmiany. O jej wielkości i kierunku decydują indywidualne cechy osób dotkniętych rozwodem i cechy samego zdarzenia, którego istotą jest rozłąka, destrukcja i odrzucenie. Dla większości osób rozwiedzionych zakończenie małżeństwa wiąże się z dylematami natury moralnej, religijnej i obyczajowej. Dla wszystkich zaś oznacza utratę związku, który powinien być trwały i satysfakcjonujący. Nawet, gdy rozwód zostanie potraktowany jako szansa rozwojowa, nic nie jest wstanie przekreślić tkwiących w nim zagrożeń. Z tego powodu rozwiązanie małżeństwa urasta do rangi kryzysu życiowego.

Celem wystąpienia jest analiza rozwodu dokonana z trzech perspektyw: dorosłych, dzieci i systemu rodzinnego. Rozwód rozpatrywany z punktu widzenia osoby dorosłej jest przełomem, bo zmienia emocjonalną, ekonomiczną i społeczną pozycję mężczyzny i kobiety. Rozwód ujmowany z perspektywy dziecka oznacza uczestnictwo w niezależnym od niego i zwykle niechcianym wydarzeniu, spowodowanym przez najbliższe osoby, zdarzeniu, które dziecko musi przyjąć i do którego musi się adaptować. Rozwód ujmowany z perspektywy rodziny oznacza przemiany jej struktury i funkcji. Formuła życia wszystkich członków rodziny pod jednym dachem zostaje zastąpiona przez formułę życia oddzielnego z wykluczeniem więzi małżeńskiej między rodzicami. Zwykle w warunkach polskich tylko jedno z rodziców mieszka razem z dziećmi a drugie pełni obowiązki wychowawcze, nie uczestnicząc na co dzień w ich życiu. Rodzice dalej jednak wywierają wpływ na dzieci, co odnosi się także do procesów radzenia sobie dzieci z kryzysem rozwodu. Każdy członek rodziny – dorosły i dziecko – w inny sposób doświadcza rozwodu i inaczej nań reaguje. Efektywne radzenie sobie z rozwodem stwarza szansę na pozytywne rozwiązanie tego kryzysu.