**„Dzieci opiekunami rodziców czyli zaburzenia przywiązania w rodzinie.”**

Wystąpienie jest analizą funkcjonowania „dorosłych dzieci” czyli osób, które doświadczyły odwrócenia ról, lub inaczej parentyfikacji. Oznacza ona, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości radzenia sobie. Odwrócenie ról może mieć charakter instrumentalny – dziecko zajmuje się chorym rodzicem, sprząta, gotuje, robi zakupy, opiekuje się rodzeństwem lub emocjonalny – dziecko jest terapeutą rodzica (słucha jego zwierzeń, pociesza go), buforem lub mediatorem w konflikcie opiekunów, podejmuje ważne decyzje w rodzinie.

Przedstawiona zostanie teza dotycząca tego, że parentyfikacja jest wyrazem zaburzenia przywiązania w relacjach rodzinnych. Namysłowi zostaną poddane konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości. Podstawą prezentowanych treści będą zarówno wyniki badań empirycznych, jak też analiza materiału klinicznego.