**prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro**

„POSTMODERNISTYCZNA TERAPIA RODZIN”

 Postmodernizm w kulturze cieszy się na ogół złą sławą: kojarzy się z nihilizmem moralnym, relatywizmem poznawczym i płytkością dokonań artystycznych. Tymczasem, paradoksalnie, do psychoterapii postmodernizm wnosi ważne i bynajmniej nie dekadenckie wątki.

 Wystąpienie stanowi krótką prezentację tych motywów, które odwołując się do konstrukcjonizmu społecznego, a szerzej – do postmodernizmu, stanowią podstawowe przesłanki terapii rodzin. Wśród nich szczególnie ważna jest idea wielobrazu (terapeuta jest otwarty na wiele wersji, wiele obrazów i nie szuka jednej prawdy obiektywnej), idea irrewerencji (terapeuta potrafi swoje hipotezy kwestionować i je lekceważyć po to, by swoimi teoriami nie zasłaniać wersji autorstwa członków rodziny) oraz idea wrażliwości językowej (terapeuta dostrzega organizującą rolę języka i narracji). Postmodernistyczna terapia rodzin „detronizuje” terapeutę z roli eksperta i czyni go twórczym współuczestnikiem dialogu,
a centralną wartością konstytuującą relację z rodziną jest szacunek do niej i otwartość na dialog z każdym z uczestników terapii.