**מפגש חוקרים מס' 4 - מחקרים פורצי דרך בתחום המוגבלות בחברה החרדית, 26.4.17**

צהריים טובים, שמי רון שור אני שמח לפתוח את האירוע הזה.

השנה פתחנו שני מרכזים אקדמיים האחד ללימודי מוגבלויות, השני מרכז לרווחה חברתית יהדות על שם הרב גולדמן, שעוסק בין רווחה חברתית ליהדות. הן מבחינת המשגה והן בסוגיות אתיות העולות ביישום הקשר בין רווחה חברתית ליהדות.

שיתוף הפעולה בין שני המרכזים, למעשה היום. אני רוצה להודות לד"ר שירלי וורנר וד"ר רוני הולר שמלמדץ

שניהם מנהלים את המרכז ללימודי מוגבלויות. ולמיכל אפרת.

תודה נוספת לד"ר מיכל פכלר שנמצאת עם הקורס שמלמדת

מיכל: יש לי הזכות להוביל את הפרקטיקום ברוח אבי

קשר בין רווחה ויהדות

חמישים תלמידים שעברו

שמתמחים ממש בתחום הזה של גישה טיפולית מתוך היהדות

אני מעבירה את החומרים הבסיסיים גם מושגים כמו העלאת ניצוצות, כמו לשלחן את העבר, רעיונות מאד מעצימים את המטפל והמטופל והספר הקטן שיצא , מבוא לגישה של פרופסור רוטנברג

רון שור: עוד להודות לגוף נוסף שותף האיגוד המטפלים החרדי, לנתי בקר ונתנאל גמרא וכמובן לבתיה ברקוביץ'

שירלי: שיתוף הפעולה טבעי, בכובעים של שנינו

אני מייצגת פה את המרכז ללימודי מוגבלות שגם נפתח השנה, שיתוף בין האונ' העברית ומסד נכויות

וקרן רודרמן

המרכז ללימודי מוגבלות שם את הדגש על מחקרים בתפיסה החברתית

שיתוף עם חוקרים עם וחוקרים ללא מוגבלות

תפיסות חברתיות

תפיסות בין יהדות וחברה

למוגבלות

נראה בנושאים שיעלו פה, נראה שהשותפות מיוצגת יפה גם מתוך מחקר שלנו וגם פרויקטים במסד

-: רוצה להוסיף שזה המקום היחיד בעולם שמחברים בנושא הזה של חיבור בין רווחה ויהדות.

רון שור: תודה מימי מקימת המרכזים

שתי הצגות, אחת של רויטל ממן

השנייה של צוות מסד נכויות בג'וינט שיציג נושא הורים לילדים עם מוגבלות בחברה החרדית

ההצגה של רויטל הקדמה מצוינת לפרויקט שלכם

הורים עם מוגבלות

הנטל שחווים

ודרכי הסיוע לאותה אוכלוסייה

היה לי הכבוד והעונג להנחות את מיכל

התזה"כל משבריך וגלייך עלי עברו"

רויטל עובדת כיום בסל שיקום בתחום השיקום בבריאות הנפש ורכזת משנה במשרד הבריאות, לצד זה גם הקימה את הפורום החרדי, פורום של עובדים חרדיים שמקיימים את ההתאמה של השירותים לצרכים של החברה החרדית

התזה של מיכל מייצגת שילוב מאד יפה

כתיבה ייחודית

הרקע לתזה שלי

לא היה לי שום כיוון

הייתי בין המתאמי טיפול

נכנסתי למשרד הבריאות

ליווי פרטני של אנשים, אנשים מורכבים

יצירת קשר, תהליך, לאט לאט בנייה

את לא מסתירה כלום

כי היא לא לא

למצגת

ככל שעבר זמן גיליתי יותר ויותר תיקים שנסגרו לכאורה מחוסר שיתוף פעולה והמשותף לתיקים שנסגרו, מהחברה החרדית. הרמתי טלפונים לשאול, אנשים הבינו שאני חרדית אצל רובם היה שיתוף פעולה מלא

הצוות שסגר את התיק הוא צוות מקצועי מהשורה הראשונה, אבל הבנתי שיש משהו שביני לבין המשפחות עובד ולא ידעתי איך לקרוא לו.

כשעמדתי ולא ידעתי מה לעשות, רון אמר לי, לא כולם יודעים אותם את יודעת כי את בתוך החברה

ישבתי על פרויקט משותף אמרתי וואו זה נורא מצליח אמרתי אולי נעשה לנשים בחברה החרדית, אמרו לי בשביל מה? חרדים שרוצים לבוא באים.

זו הייתה הגישה של המשרד.

אבל היו חרדים שרצו לבוא אבל לא באו בגלל הממסד כממסד

כדי שנוכל לקדם משהו, צריך להתחיל איפה שמתחילים כמובן במחקר.

זאת הסיבה שהתזה הזו נכתבה.

כשאנו מדברים על נטל סובייקטיבי

מובן שבשנים קודמות אף אחד לא דיבר במושגי נטל

הייתה תקופה שאף אחד לא ספר את המשפחה, שאלו למה פרצה מחלה

מאוחר יותר

מה קורה במשפחה שיש בה אדם מתמודד, מה זה אומר לגבי ההורים? האחים?

התפתחו שני מושגים, הנטל האובייקטיבי, מה אומר לגבי המשפחה

לצד זה יש את הנטל הסובייקטיבי, לכל אחד מחברי המשפחה יש את הפרשנויות שלו על המשפחה ואיך זה משפיע על התפיסות שלו ובזה התמקדתי.

על חווית הנטל, יש את שני הנטלים

מתחים מצביים

יש את הסטיגמה הדבר הכי גדול שמדברים עליו

ויש אותנו את אנשי המקצוע עם התפיסה ההיא של האם הסכיזוגנית שמסתובבת בעולם.

החברה החרדית

מיהו החרדי?

רש"י

הצדיקים הממהרים בחרדה

מצב אישי, פנימי, פסיכולוגי של אדם שכל הזמן מחובר כלפי מעלה ושואל כל הזמן מה הקב"ה רוצה ממני עכשיו.

התשובה הייתה כזאת, מה זאת אומרת? זה תלוי באמונה, לא בחרדי, אדם שלא מאמין

הפרדה בין הדמות החרדית החיצונית לבין משמעות הדמות הזו, הלכתי הלאה, משמעות להתייחס לממד הרוחני שנפתח בשיח.

בחברה החרדית הספרות מצביעה על מאפייני החברה החרדית, דווקא מה שכתוב בתוך המעגל הזה, הדבר החזק בעיני, הקשר עם הקב"ה כשאנשים נכנסים לחדר זה נכנס איתם.

הספרות מדברת כמובן על חברת הלומדים, קיום מצוות, הנחלת המסורת, משמעותי נוגע בשידוכים.

שייכות לקהילה, כי הרבה מצוות לא מקיימים לבד.

אמונה, מפחית את חווית הנטל

עוזר להתמודד

היא מקור למשמעות, כל מה שקורה לי פה יש נסיבות וכמו שרוחמה אומרת, במקום אחד אומרת לא יודעת איך אפשר להתמודד בלי אמונה

אני יודעת שכל מה שהקב"ה עושה

זכות

משפטים ששמעתי אותם בווריאציה כזו או אחרת.

האמונה היא גם תקווה, אם הכול בידיים של הקב"ה אז הכול אפשרי

רותי, צריך להאמין שהכול יתפתח לטובה

מה שה' עושה ברחמים עם כל הקושי.

יש לה ציפייה למשהו שהוא כמעט נס ויש לה על מה להסתמך שהנס הזה יקרה.

לעומת זאת

החוויה שאני לא מספיק מאמין, שם הנטל מופיע בכבדות שלו.

אסתי- אני מרגישה שיש לי דאגה, יושב לי כאן, גוש, אומרת לבעלי אולי אני לא מספיק מאמינה

אולי אין לי מספיק בטחון

אני אשמח אם מישהו יגיד לי שאני משוגעת

האמונה היא במשהו המופשט, אבל יש גם את הייצוג הגשמי

בדמות הרב מי שאומר לנו מה הקב"ה רוצה מאתנו ובאיזו דרך ללכת.

עלה המון, ההתייעצות לפני שהולכים לפסיכיאטר הולכים לרב, מה עושה חסיד קודם כל, הולך לרבה שלו.

שלמה מתאר את הרגע שמתקשר לרבה, היה בחו"ל, בדיוק ארס את הבת הזאת, אחרי האירוסיןהגיע המשבר הפסיכוטי הראשון שלה

כל ההורים אמרו

אנחנו זוכרים את הרגע הראשון שבו הודיעו לנו שחרצו את זה

מגיעים ליתר המאפיינים של החברה החרדית

כשלא יכולים לקבל ביטוי מעשי, אז מתעוררת חוויה מאד כבדה

אצל גברים זה לימוד תורה, אצל נשים, הורות, נישואין.

חושבת שזה מקביל לחוויה ששומעים הרבה מהורים, מן אובדן של אדם, אותה גברת בשינוי אדרת, כבר לא אותו אדם

אותה אימא אמרה, כאילו לקחו לי את הילד כאילו מישהו מגלגול אחר רק נראה אותו דבר

הוא היה בן תורה, בנינו על הישיבה הכי טובה, הועידו אותו לגדולות.

לעומת זאת הנשים, ממנה מצפים שתבנה בית, זאת העמידה על הרגלים בניית הרגלים ,זו הציפיה להחלמה.

שמירת המצוות,

כמה קבוצות

שמירת מצוות של ההורים עצמם

אי אפשר לקיים הכנסת אורחים.

ערב שבת הופך למשהו אחר לגמרי

שמירת המצוות של הבן עצמו

יודעים שיש מתמודדים שלא מסתדרים עם קיום המצוות.

כשהילדים היו קטנים הרבה אנשים שאירחנו, אחרי שהתמודדנו עם כל כך הרבה מחלות, הבית נסגר, לא הרמטי אבל נסגר

חווית שבת, הופכת לגיהינום

דברים שקשה להגיד אותם.

וגם שמירת המצוות של הבן המתמודד

מעשן בשבת, הוא לא יכול בלי לעשן

זה ברמת ההלכה, לעשן אסור בשבת

קודים חברתיים

בחברה החרדית לא מקובל שנשים מעשנות

אם רוצה להיות אצלנו שתעשן רק בשירותים ובשבת שום פנים ואופן לא

יש חלק הלכתי

המותר והאסור

ויש את הקוד החברתי וצריך להתאים.

הרבה הורים התייחסו לנושא מסגרות הטיפול

טיפול פסיכיאטרי אצל אנשים שלא מכירים ולא מבינים בעולם ההלכה.

חני מינתה אותי אמרה תכתבי בהדגשה אין מסגרות לחרדים

לא מספיק שהנפש מקולקלת אז גם הנשמה?

בצעקה

יש שירותים אבל שום דבר לא מתאים לנו.

התורה היא מסורת מאב לבן מדור לדור

בנושא הזה עולה שאלה האם הבן הזה באמת יהפוך להיות, כמובן גם הבנות

האם יהפכו לחוליה בשרשרת הדורות?

מול זה עולות סוגיות והרבה שאלות.

יש תקווה,

מקווה שכן יתחתן, כן יהיו לו ילדים, לא מאבדת תקווה

הבן הגדול שלה מבין תשעה

כשהילדים הגיעו לגיל שידוכים כדי שתוכל לחתן אותם היו שואלים כמה ילדים יש לך בבית הייתה מתחילה מהבן השני.

מה אני אגיד? שלומד בשף יתיב? (ישיבה)

מה זה שףיתיב?

ישיבה שיקומית

בית מדרש שיקומי

שמואל שואל אותי

יכול להתחתן? לא יכול להתחתן

לא יודע להסתדר אפילו עם האחים

יש שיח פנימי כל הזמן, יש רצון שכן הדבר הזה יקרה אבל יש כאן את השיח.

שידוכים שידוכים צריך להקים בית

הנה עונה על השאלה לפני שתישאל

אין לנו מושג צריך להקים בית ולהתקדם הלאה

הסוגיה של השידוכין הכי בוערת בחברה החרדית

עוד מעט נגיע לסוד הגדול

שלדעתי מונע מפה, מהסיבות האלה.

ערך המשפחה שהוא ערך מקודש בחברה החרדית, קורים הרבה דברים בתוך המשפחה ביחסים עם ההורים ושל הילד המתמודד.

הרבה פעמים הורים, כשמתחילים הסימפטומים בכלל לא חושבים במחלה, אלא חושדים בילד שמורד ביהדות, רוצה לפרוק עול, להפסיק להתפלל, ככה מתרגם את זה, לא שהילד סובל, איך לא הבנו בהתחלה שיש כאן איזשהו חולי?

ויש גם את החשש הגנטי , אם זה קרה לנו, אז יכול לקרות עוד

הייתה במשפחה שיש כמה ילדים, הייתה שאלה על הנכדים, הפחד, יש לך עוד ילדים בבית, הם גדלים, גדלים בצל,

במיוחד לקרובים, לבני משפחה, כשכבר דבר כזה בבית, יש קורבן אחד במשפחה או יהיה עוד?

מערכות היחסים, נעות מאד

יש את הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים, אני שם דגש יותר מילדים אחרים\ מאד קשור אליה, קשר ייחודי עם הבן המתמודד

לעומת זאת יש את המחירים

זה להיות יותר סובלני אתו

התנהגות לא יפה ממנו אלי

להעלים עין , לבלוע ולשתוק

הרבה הורים קראו לחלק הזה, אל תקראי בנייך אלא בונייך, הילדים האלה מחנכים אותנו.

ההיררכיה

בגיל שידוכים, הילדים מגיעים לגיל שידוכין, ואלה שאחריהם מגיעים לגיל שידוכים

האם לעקוף או לא לעקוף

שיתחתנו לפניו? קושי גם מבחינה הלכתית

ברית מילה עושים בגיל שמונה ימים, בר מצוה בגיל שלוש עשרה וחתונה כל אחד מתי שמוכן, סיפרה איך כל אחד שהתחתן בא לבקש את רשותו של האח הגדול וזה מאד מרגש.

בנות, הולכות לסמינר, היציאה לשכור דירה ולגור עם, לא קיימת

עולה רעיון של הוסטל, דיור מוגן של יציאה מהבית יש הרבה חששות

ציפי אומרת אני לא אסכים שגברים ונשים יגורו ביחד.

בשביל סיגריה אחת תמכור עצמה

יש מקום לשאלת רב

מה שאנו רואים בסל שיקום

יציאת בנות מהבית בדרך כלל כשהמצב באמת קשה. הקמת דיור מוגן לבנות

שיצליחו למלא את הדירה

שמישהי לא תהיה לבד בדירה, סוגיה שמאד מעסיקה. אצל הבנים יציאה מהבית דבר מאד מוכר, יוצאים לישיבות

עולה שאלה אחרת, רגע , איזה משפחה לא מחזיקה את הבן שלה? מה לא נראה טוב? זה מספיק טוב? מספיק שווה?

מה הוסטל? איזה בחורים יש שם?

יש בחורים שנראים רגילים? למה המשפחה לא מחזיקה אותם?

צריכה להיות סיבה מספיק מוצדקת שבן או בת יצאו מהבית.

יש את העניין של שייכות לקהילה

מחלת נפש היא סוד ענק במגזר החרדי, הסוד הזה מאד מעיק, כי בעצם הקהילה החרדית בנויה מכל כך הרבה ארגוני חסד ותמיכה הדדית ואז המשפחה שנמצאת במקום שצריכה הכי הרבה תמיכה יש הסתרה מאד גדולה.

חברה טובה שלי התקשרו אליה לברר עלינו ושאלו מה עם הילד הלא נורמאלי שישם להם? אמרה איזה ילד?

עדיין החוויה הסובייקטיבית שיש כאן סוד וצריך להסתיר אותו.

לסוד המון שותפים, אילנה התחילה תהליך של שידוכים, לא הסתירה אבל איך המחותנת האמא, מסתירה דברים מבעלה.

פחדה, אני יידעתי את האמא במצב, אמרתי לה שיש לי עוד שני בנים עם תרופות, והיא החליטה לא לספר לבעלה.

אחת המרואיינות שלי סיפרה בהתחלה בשנים הראשונות, בעלה היה לוקח את הבן לפסיכיאטר ונותן לו תרופות והיא לא הייתה שותפה לזה, הסוד יכול להיות בתוך המשפחה הגרעינית

הייתה משפחה שהסבתה נפטרה, הבן היה קשור אליה, רצה ללכת לאבל, אבל האמא לא הסכימה, היה משבר גדול ביניהם, היא יש לה עוד ילדים לחתן היא לא רוצה שידעו.

ההתמודדות מול הצעות שידוכין לחברות שלא יודעות.

הן יודעות תמיד יש משהו

מנחשים,

תשמעי הוא בחור מעולה, אבל אני התחמקתי

רואים שקיום מחלת נפש במשפחה חרדית פוגעת בחויה חברתית, בטעם המצוות, יכולת להכניס אורחים, היכולת ל

פגישה בזהות, מאמין, לא מאמין, שבת, לא אותה חוויה.

לכן יצאתי בעצם,

הצעתי שני מושגים

הראשון

נטל רוחני הגדרה

בקשר למערכת

נטל אי הלימה תרבותית

לא חייב להיות רק נפגעי נפש יכול גם בנכויות אחרות.

טוב , אחרי פרסום התזה הזו, נפתח שיח חדש במשרד.

זה נושא שצריך להבין, הוא מורכב וקשה, כי להגיד חרדים במדינת ישראל מתקשר לעוד הגדרות, לפוליטיקה, לוויכוחים, אז יכולתי כן להתחיל פעילות ובאמת הקמנו את הפורום החרדי, שמורכב מאנשים שעוסקים בשיקום ועוסקים בשיקום בחברה החרדית, איך יכולים להקים עוד שירותים מותאמים, מה יכולים לעשות כדי שהחברה החרדית תגיע לקבל שירותים.

כנסים

מעניין אנשים שנכנסים לכנס

מסתכלים שלא יראו אותם.

" הרגע ראיתי בתיבת הדואר ובאתי לראות מה קורה פה"

אחרי הרצאות, יש משהו מרפה שמאפשר לגשת

לא לוקחים פרטים, הקמנו לפני חצי שנה את המרכז למשפחות של עזר מציון, סריה של כנסים, הגענו מהר מאד לחמש מאות פניות, הצורך קיים, צריך לראות איך בונים לו את המענים.

זהו, תודה רבה על ההקשבה!

רון שור: התזה פיתוח המשגה חדשה

שני סוגי הנטל שציינה הנטל הרוחני ונטל אי הלימה תרבותית, ייחודיים לחברה החרדית ולא נמצא אותם בספרות, זו התרומה שלה, איך לצאת מהמחקר לשינוי הפרקטיקה לתת מענים לחברה החרדים מהממצאים של רויטל.

שמות ל

יעקב נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מגבלה במשרד המשפטים

אנשים שהם לא אנשי טיפול ושיקום

רוצה להעיר, מדובר במחקר איכותני, שלא שמים בדרך כלל דגש על מדגם מייצג

אני רוצה לשאול כמה שאלות

כמה באמת מדובר במדגם מייצג של חברה חרדית

אני מתמודד עם מגבלה חרדית

יש נתונים שלא משקפים את כל המגזר.

עולה בתחושה של רוב ההורים שהמשפחה מתפקדת בצורה טובה לו לא הייתה המצוקה בבית, רוצה להאמין שיש גם מודלים אחרים.

משהו נוסף שלא נוח עם זה

האדם

לא כל ההורים במגזר החרדי מאמינים שמחלה נפשית זו איזה שהיא גזירת גורל משמיים, שתי הסתייגויות שמרגיש צורך להעלותן.

רויטל: בקבוצת המרואיינים היו לי מהכול, ליטאים, אשכנזים ספרדים, מזרוחניקים שהתחרדו, חוזרים בתשובה

-: המכנה המשותף אנשים שאת מכירה אותם?

רויטל: לא , אני לא הכרתי אותם , מדובר בחמישה עשר.

מה לגבי האמונה, אני חושבת שעל הרבה מחלות אומרים שזה משמיים.

-: יעקב, כחוקרת איכותנית, נכון, לא מייצג, אלא מטרתנו להעלות את הדברים לשיח וזה הדבר החשוב והייחודי, וחשוב לשמוע את הקול הזה שזה לא כולם

יעקב: שואל האם יכול להיות שלא מייצג את כל המגזר

-: כאחת מהמגזר, גם מה זה נקרא, הכול משמיים? האם כן לוקחים אחריות אישית או לא? זה לא סותר, הכול משמיים זו צורה אמונית ולא לקיחת אחריות

יעקב: האם להורים יש תובנה ההתנהלות שלהם משפיעה על ההחלמה של הילד שלהם, אני רוצה להאמין שלפחות חלק מההורים כן מרגישים שהם חלק מהשיח והתמונה פה ולא זה איזה דבר שנפל לנו.

גיא אביהוד: לשאול, המחקר התמקד בירושלים? האם יש הבדל בין אשדוד לירושלים,

שיש יותר שירותים לחרדים?

-: מנהלת מרכז ארצי, מכון להכשרה

פוגשים משפחות מתמודדות ילדים והורים

את צודקת אפרת שהבנת המושג שהכול משמיים, לא מהווה ביטוי לפטליזם

ייאוש שמשהו נחת עלינו

להיפך, מקבל פירוש של חוויה של שליחות

רויטל: היה ציטוט כזה

-: אין כאן הפחתה של אחריות, להיפך זה משאב גדול לתחושת שליחות, מה שקשה מאד, זו הסוגיה הסטיגמתית

חל שינוי גדול, נובע מיצירת השירותים המותאמים.

כשלא היו שירותים מותאמים בחברה, הבעיה הייתה האם המסגרות המטפלות לא יגרמו הדרדרות רוחנית וזה עשה המון דברים קשים, ככל שנוצרו מסגרות חרדיות במהותם והמטפלים באו מרקע חרדי עבודה משותפת עם המשפחה והדברים החשובים לה, יותר ויותר פחתה החרדה מהסתייגות.

כאן יכלה להיווצר, הטמעה בתוך הקהילה, אמירה אולי מאד גדולה, יכולת הרחבת הדברים,

חושבת שאם באמת תשתנה התפיסה ולא ישאלו את השאלה, באים אלינו חרדים בלאו הכי ובשביל מה צריך מסגרות חרדיות, באתי לומר שככל שתיווצרנה יותר מסגרות עם התאמה תרבותית, אז אפשר לחולל שינוים במקומות הרגישים וכן שידוכים אחד הדברים הכאובים בעניין הזה.

חיה: הערה קטנה, זה בהמשך למה שאמרת, יצירת שירותים מורידה סטיגמה, את מספרת על אימא שבשידוכים לא ידעו שיש לה ילד עם מוגבלות בכלל, אבל במחקר שיתפה פעולה, לא יודעת אם לקרוא לזה מחקר מצמיח

רויטל: היא מתראיינת בשם בדוי

חיה: היא מרואיינת,

רויטל: אני חרדית

חיה: דווקא בגלל זה

אותו ילד שלא יקפיד על אח שלו, תראו שיח משחרר

אסתי בן דוד: באה ממערכת החינוך, אחראית על כיתות בהם משולבים ילדים אוטיסטים

בחינוך הרגיל בירושלים

בשבועיים האחרונים היו לי שמונה פניות ממשפחות חרדיות

שואלים איפה יש כיתות כאלה

לא חושבת שהנשמה מתקלקלת שילד חרדי הולך למסגרת דתית, בטוח שזה לא טוב לו, במיוחד ילד עם אוטיזם ששחור לבן, מאד קשה, אין מסגרות, גיטה מדברת על החברה החרדית מתאפיינת בארגוני חסד, נכון מאד, לא מתאפיינת בריבוי אנשי מקצוע

ביצירת דברים המתאימים

מדברת על מורים שמלכתחילה הולכים לחינוך מיוחד ולא בדיעבד

כל המערך הזה וגם על מסגרות שיכולות להכיל את הילדים הגבוהים, לשלב בתלמודי תורה גבוהים, חצי מהשיח הזה יעשה בגדילה שלהם במערכת, אנו קולטים לפעמים אבל זה לא נכון, הם משלמים מחירים על הדבר הזה.

במחוז החרדי אין כיתות, אין

מיכל פכלר: מנהלת מכון רוטנברג, שם גישה טיפולית להשתמש עם הקהל

פורומים שאנשים יכולים להרגיש נוח, התוספת שממש הגישה עצמה הטיפולית תהיה מותאמת למשל רעיון השבר, של בושה, של תיוג,

ירידה לצורך עליה, שבר יכול להיות משהו בונה, זה לצורך

נחמן לוי: מרכז את התחום לתעסוקה נתמכת בשיח סוד, באמת להיות בכזה פורום, דבר בעיני מאד משמעותי, אני מכיר את השילוב מהצד השני, משלב חברה במקומות עבודה מה שנקרא תעסוקה, אם מה שציינת יותר מכיון המשפחה, אני מכיר מהצד של המשתקם עצמו.

יש מקום להוסיף את התייחסות התעסוקה, מפעלים שהבעלים שלהם חרדים, שהובלנו שינוי מאד גדול, חושב שיש מקום לפתוח גם

אפרת: מנהלת אזור ירושלים תעסוקה

תשע שנים בתפקיד, באמת אם פעם התפיסות היו מתוך חסד, השכר נמוך, שכר מינימום מותאם, הבנה שצריך לעשות תפקידים מסוימים ולא עוד קצת

יש נכונות לעשות התאמות שאדם יכול להביא מיכולותיו וכישוריו.

מדברים על הכשרות מקצועיות, למידה לתארים , יציאה ללימודים לעשיה מתקדמת, פחות רואים מסדרי מדפים ומנקי שירותים, בפנים, נכנסים מן המניין, מעסיקים מקבלים ברוח טוב, לא ממקום של חסד, כן חסד אבל לתרום לקידום וצמיחה של אדם מתחיל מ א' ומתקדם.

מעסיקים מתארים לנו הרבה פעמים יש משהו באווירה שיוצר אחר כך באמת שיח יותר תרבותי בצוות, שיח יותר מקבל ומכיל, בכלל. עדיין קשה, עדיין יש על מה לעבוד ולקדם אבל רואים את המעסיקים עם תפיסות שלפני שש חמש שנים שונות לגמרי.

דורי ריבקין: ממכון ברוקדייל, רציתי לשאול אם הורים דיברו על הדילמה של כמה לתת לבן או הבת המתמודד לקבל החלטות לטעות, על עצמאות וכמה

נתנאל: מדגיש את משמעות המחקר שלא כל כך עלה

הסיפור שמעסיק אותי בשעות האחרונות, שאולי חלק מהאנשים מכירים בחברה החרדית על אישה שהתאבדה

טיפלתי כנראה בעבר בבעל, חוסר המודעות והסטיגמה בנוסף מדובר בשאלה של חיים ומוות הרבה פעמים, כמה העשייה והמחקר בתחום מאד חשובה, הערה נוספת

חושב שיעקב אמר, המחקרים פה והמפגשים האלה בגלל שמדובר בידע מאד ראשוני ולא מוכר, מייצרים שיח, מייצרים נרטיב ונרטיב מאד לא מוכר אבל מצד שני חשוב להדגיש, מדובר בנרטיב ראשוני ומסוים, החברה החרדית מאד מגוונת, חשוב להדגיש, מדובר במשהו חשוב, ראשוני, גם אמתי אבל חשוב להדגיש.

דורי: דילמה של עצמאות

רויטל: הדילמה בין תלות לעצמאות, אני לא שאלתי על זה

מאפיין שירותי השיקום

חסד, אבל זה לא חסד לפי ההלכה, לפי ההלכה זה לתת לו שיוכל לעשות לבד,

אנחנו יכולים לתת לו כוס קפה, היום אנחנו במקום אחר

בכל משפחה נושא הנפרדות קיים אבל אולי לא מדובר, מתי לתת, מה לאפשר, גם בתרבות יש את מה שמתאים , למי? ומתי? יש הבדל בין גברים ונשים, לטעמי תלוי בהתפתחות

לכל מקרה לגופו.

תודה רבה לרויטל

נתנאל הזכיר את הנרטיב

רויטל פתחה לנו צוהר של נרטיב של התמודדות מאד לא פשוטה של משפחות לאורך שנים, המשך פיתוח שירותים מותאמי תרבות

שירלי: אני מזמינה לפה מצאו דרככם פנימה

יקיר פניני מנדל

אלן מילשטיין וחיה

אשמח שתשבו חזרה

דורי

טוב, ממשיכים לחלק השני שלנו ומה שרויטל

המון תודות , עושה ספתח עושים קצת שיפטינג בנושא

\יקיר ואלן, וחיה כל אחד עושה לעומק

מבחינת אוכלוסייה

עכשיו הולכים לדבר על הורים עם מוגבלות

ברמת הפרקטיקה והמחקר

על הצורך בהתאמה תרבותית של תכנית התערבות

יקיר: שמי יקיר פניני מנדל, עובד במסד נכויות, של הג'וינט ממשלת ישראל וביטוח הלאומי, גוף הפיתוח של הממשלה

אוכלוסיית היעד, אנשים עם מוגבלות

אופן העבודה שלנו, אמורים, רוצה לחשוב שכן, לזהות צרכים בין הצרכים למענים בשטח ואז מביאים את הפרקטיקות בעולם, או ממציאים אותן, עושים תהליכים להגיע למוצר, אז מפעילים תכנית בהיקפים יחסית קטנים בפיילוט והשאיפה שבמידה והתכניות מוצלחות המדינה תיקח עליהן אחריות, בתוך משרדי הממשלה.

זה בעצם אופן העבודה שלנו, אני מנהל את תחום השירותים הקהילתיים ובתוך זה ניהלתי את תכנית ההתנדבות שאמורה לתת מענה להורים עם מוגבלות במדינת ישראל.

תפקידי כאן לתת הקשר יותר מלא למה שגורי ו

יציגו

תודות למזמינים

הקשר כפול מהג'וינט למקום הזה משני המכונים.

336 אלף הורים עם מוגבלות במדינת ישראל

הורים עם מוגבלות, זו השאלה שתמיד מופיעה, הורים עם מוגבלות שלהם עצמם יש מוגבלות 336 אלף

כל סוגי המוגבלות

הורים עם מוגבלות

לא כולל בריאות הנפש

האם כולל מחלות כרוניות

הרעיון כאן לא להיכנס לזה

אלא על היקף התופעה

אפילו רחב מההיקף שאני מציג כאן, ודורש מענה

כאן אנחנו כפי שהסברתי נכנסים לזירה כגוף שמפתח שירותים.

כמענה למצב הזה אנחנו הקמנו מערך של תמיכה להורים עם מוגבלות, לא אכניס אתכם לפרטים, זה סך המערך שמתבסס על שתי זרועות, תכניות הכשרה ולהורים מ\

הפעלת מתנדבים, חברנו למכון אדלר, חושב המכון המוביל אחד המכונים המובילים בבטחון בכל נושא הכשרת הורים ויחד אתם פתחנו מודל הפעלה למתנדבים שנכנסים לבתים של הורים עם מוגבלות ומסייעים להם בתקופה מוגבלת.

אנו עסוקים בשלב ההטמעה שלה במשרדי הממשלה, ראינו כי טוב, אולי אלן תתייחס גם, הראה תוצאות טובות של המחקר, רצינו לפנות לאוכלוסיות חדשות, מאחר וזמני ממש קצר.

תפקיד מנהל התכניות הפונקציה שמילאתי בתוך ההקשר הזה

תפקיד לתכלל ולעשות קשר בין כל הארגונים שהם שותפים להפעלת התכנית, במקרה זה הממשלה, רשות המקומית, מקורות המחקר האוכלוסייה עצמה

קשרים על כל השותפים, בהקשר של התמ"ת

יושבות גיטה ואסנת

הן בעצם עושות את העבודה בשטח והן גם המורות שלי בנבכי ההתאמה התרבותית בחברה החרדית בכלל, הזדמנות לומר תודה על העבודה שאתן עושות ועל השותפות, אנו כשיוצאים לדרך וצריכים לבחור ארגון

כשהתחלנו לבדוק מי הארגונים שיכולים

צריכים למצוא גוף שלא רק מוסכם על ידי השותפים אלא גם על ידי הרבנים, שלולא הדבר הזה לא נוכל להתקדם.

ככה זה גם נכון לגבי הקשרים עם כל השותפים האחרים בשטח. אני רוצה להתייחס כן לכמה דברים שנאמרו כאן, מבחינת המקום של החברה החרדית אל מול מתן שירותים

מצאתי מציאות מאד מעודדת

ביום ההכשרה השני שלנו במסגרת השותפות הזו הגיע ראש העיר בעצמו בירך את המתנדבות, הגושפנקא שניתנת על ידי הממסד מאד משמעותית

אתמול הייתי בבני ברק מרכז לחיים עצמאיים עושים התאמות תרבותיות, ישבו נציגי הרשות והשפה הטרמינולוגיה השפה שמשתמשים בה, מאד מתקדמת והולמת לעקרונות ולגישה שאנחנו מביאים לתוך העניין הזה.

רק אגיד שוב, למי שמעוניין לג'וינט יש פעילות מאד ענפה לא רק בהקשר אנשים עם מוגבלות, גם בתחום התעסוקה, אני יכול לתת עוד דוגמאות, כאמור אני רק לתת מסגרת אעביר את המשך ההצגה לחוקרות.

אלן מילשטיין: חוקרת בתחום המוגבלויות עם דורי ריבקין וחיה גרשוני

כמה מילים, יקיר הזכיר את הנושא, ליווינו עם דורי את התכנית עם מכון אדלר, באופן טבעי , לווי התכנית הנוכחית

בעצם המחקר הקודם שהיה כמותני הראה שהתכנית מאד יעילה, הראתה שביעות רצון יוצאת מן הכלל, הדיון היום בהערכת התכנית הנוכחית.

במחקר הנוכחי החלטנו להתמקד בצורה מודעת לראות צרכים ואפיונים ייחודיים של האוכלוסייה ובמה יש צורך לשנות.

מדובר במחקר קטן

להעלות את הנושא למודעות

ראיינו אנשי מקצוע, משפחות, בעיקר אימהות ומעט אבות, ומנחות הורים ומתנדבות, אנו בשלב סיום הראיונות וניתוח הנתונים.

בחרתי להעלות כמה סוגיות מתודולוגיות.

בגדול רוצה להיות קצרה, לכן בחרתי סוגיות

לא ייחודיות רק לאנשי מחקר אקדמיה אלא גם לאנשים מהשירותים מטפלים, יכול להיות רלוונטי למשתתפים במפגש.

אחד הנושאים שעובר כחוט לאורך

שמירה על פרטיות המשפחה מול פתיחות ושיתוף

אני כחוקרת הגעתי עם איזה סטיגמות, אמורים להיות אובייקטיבים, אבל לא

אני באתי עם ציפייה לסגירות

משפחות שמתמודדות עם בעיות מאד מורכבות, בחלקן לשני בני הזוג סוגיות של בריאות.

הייתה ציפייה לקשיים בכניסה

הציפיות התבדו, הרבה בזכות

עזרו לכניסה למשפחות

פנו למשפחות וקיבלו הסכמתן.

כל המשפחות שבקשנו לראיין הסכימו מלבד אחת.

היה מעל הציפיות שלנו

נושא נוסף, פנייה למשפחות, עשינו התייעצות די קפדנית עם גיטה ואסנת

מה לומר למשפחה כשמתקשרים?

להדגיש שני נושאים:

שמירה על סודיות, את היישומיות של הדברים שאנו עושים, השתקנו את נושא המחקר, בשיחה הראשונית לא אמרתי שאני חוקרת ולא העליתי את המילה של מוגבלות

מכירים במחקרים אחרים בפנייה למרואיינים יש חשש שחלק לא ירצו ולא יסכימו

"אבל אין לנו מוגבלות, זאת טעות"

מעלה סוגיות אתיות, הופכים לשותפים להסתרה של הנושא.

נושא שבחרתי להתייחס, ביצוע ראיונות על ידי חוקר שלא מהחברה החרדית.

לי הייתה התנסות ראשונה, יש לי ניסיון עם ראיונות עם אנשים מאוכלוסיות מגוונות אבל לא מהאוכלוסיה החרדית.

היו מראיינות נוספות.

רוצה לדבר על החוויה שלי

החששות הובילו למחשבה רבה על הכניסה למשפחות

דיברנו על נושאים טריוויאליים

לבוש, האם להגיד ברכה על דברים שמציעים לי?

השקענו בזה ממש חשיבה וסוג של למידה.

התחושה שלי בראיונות לבד ובראיונות עם חיה, הייתה קבלת פנים יוצאת מן הכלל, הרגשתי שמקבלים אותי ולא הרגשתי הסתרה בכלל למרות שאני חוקרת חילונית, הייתה לי חוויה מאד חיובית, חושבת שגם דורי מצטרפת לחוויה , כנות מאד גדולה מהאנשים גם בראיונות לבד גם בראיונות עם חיה.

יתרונות וחסרונות של ראיונות על ידי חוקר שלא מגיע מהחברה, לא מודע לחלק מהניואנסים, צד שני, נותן לגיטימציה לאנשים להעלות דברים

אחת סיפרה על הבן שלה שהפך לפחות חרדי

מישהי ביקשה להיפגש בחוץ

אולי דברים שלא היו עולים אם חוקרת חרדית הייתה מגיעה.

מצד שני היו ניואנסים שלא הייתי שמה לב אליהם, למשל שימוש ברטוריקה מסוימת, מעבר מרטוריקה חרדית דתית לרטוריקה חילונית, זו לא רטוריקה טבעית בשבילי ולא הייתי שמה לב לדבר הזה, המסקנה האישית שלי שחשוב לערב בשלב ניתוח הנתונים חוקרים השייכים לחברה החרדית, כדאי לאמץ את השיח

של "שום דבר עלינו בלעדינו", גם בהקשר של החברה החרדית.

שמי חיה גרשוני, חלק מוכרים ומוכרות לי

אני עורכת דין ועוסקת בתחום הזה, אני עצמי אם לבת עם מוגבלות שנשואה, מאד עניין אותי להכנס למחקר הנוכחי של הורי בשלב הבא, הפוסט

בהמשך למה שאלן אמרה, לי זה נראה מאסט, אתה לא יכול לחקור את החברה שלך

בשבילי הדברים מובנים מאליהם, כמו שהדג לא רואה מים

המרואיינים, כך או כך, אין להם בעיה להגיד כמה רע להם שהילד נהיה חילוני.

אני תוהה למה אנו חושבים על זה.

התמות שעלו

גם בהשוואה למחקר שנערך במכון אדלר בתכנית דומה.

מדברת על המאפיינים התרבותיים בחברה החרדית ולמאפיינים הערכיים.

התרבות המובלעת, נושא של שימור גבולות חיצוניים חומת המידות הטובות, טשטוש הגבולות הפנימיים , כל עוד הוא שייך לחרדי הוא בסדר

עלה בקטע של מוגבלויות

והרבה מדברים גל ברזילאי ופרידמן של ניכור מוסדות המדינה, נראית לי סטיגמה או תמה שעושים ממנה יותר ממה שהיא.

שימור גבולות חיצוניים היה ממש, כל מי ששאלנו, גם מתנדבות גם אימהות, אם המתנדבת יכולה להיות מחוץ המגזר החרדי, זה לא, גם קודים של לבוש, מצד שני טשטוש גבולות פנימיים, עדיף שלא יפגשו באירועים ולא מקהילה חסידית קטנה

היה מעניין, עלה בשיחה שהייתי נוכחת

על חרדית לייט שאותה הוציאו מקטגוריות הקהילה

השתתפה בה וכשלה, לייט חושבת שהתכוונה למודרנית.

מה שהיה מפתיע, היחס האמביוולנטי ממוסדות המדינה, פחד מהרווחה שיקחו לה את הילדים.

אשה ש

חוסר ידע לשירותים להם הם זכאים.

ככל שהמערכות הופכות לנגישות יותר פחות לקהילת אנשי "אין אינטרנט"

לא היה, שזה ציונות ומדינה וזה, לא עלה משום כיוון, שוב חושבים על משהו שקיים והוא לא.

הפתעות גם פה

הייתה הסתרה של המוגבלות

מתנדבת שההורים הסתירו את המוגבלות

התחתן ולא ידע שיש לך מוגבלות, התגרשו והיא מזדהה עם התחושה שלו

מונית ספישל שהמשפחה לא תדע.

אבל גם ראיתי מה שאת ראית, שנותנים לסטיגמה פריצת טאבו אפילו מפתיעה, אישה שבמפגש ראשון סיפרה על אונס שעברה, אישה שלא מחביאה את התרופות מהילד.

המון סודיות, אף אחד לא יודע מה קורה מאחורי הדלת, הבת שלי התחתנה, הזמנתי אותה, היה ברור שלא יבואו והם באו.

מאפיינים ערכיים, כשהולכים להכין תכנית

התפיסה להתאים לערכים.

ההפרדה המגדרית בין גברים לנשים, תפקידים מגדריים, בתוך אותו סיפור האחריות המשותפת בגלל החלוקה המגדרית.

באדלר לרוב זה שני ההורים וכשלא שאלו למה?

פה האימא מקבלת את שיחות ההדרכה, לא הצגנו מה נעשה בפועל

הגיעו מתנדבות מתוך המכון להכשרה לבתים,

לא,לא הציגו, גם לי חסר

הגיעו בהתנדבות לבתים בהם יש הורה עם מוגבלות, נפשית פיזית או שכלית

ישבו עם ההורים בתדירות של פעם בשבועיים חצי שנה ונתנו הדרכת הורים בתוך הבית, פריצת גבולות.

האב לא בתמונה

מתנדבת אחת אומרת, לי לא היה נעים לשבת ליד גבר.

אימא אחת אומרת שהבעל מאד חשוב, אבל שאלו ולא.

האימא עם מוגבלות, הילדים שואלים אותה למה אמא ככה? למה האבא מבשל?

בית שרובו בנים, אז, חלוקת תפקידים מגדרית, אבל אני יכולה לנחש גם במשפחות אחרות לא חרדיות יכול לעלות.

אלן: תמיד הייתה אימא ואבא או רק אימא

שירלי: המתנדבות באות בעיקר אל האם?

אלן: למשפחה אחת הייתה מחלת סרטן עם רמיסיה ולבעל יש מוגבלות ולילדים, היא עבדה עם האימא

-: זה לא מונחה, לא מכוון,

אגיד מילה על המודל

-: מלכתחילה דברנו על 15-18 מפגשים לשנה,

מתנדבות מקבלות מהמכון הנחיה

שומע את הצרכים, גם קשרים עם הרווחה וסל שיקום, המפנים היו הרווחה בעירית בני ברק אם כי מערים אחרות מקרים בודדים.

בעזר מציון יש עבודה מאד מקיפה עם ציבור מתמודדי הנפש וגם בית חם.

את המקרים שהיו שייכים לרווחה בעיקר מעירית בני ברק.

היה מקרה שהמשפחה ביקשה עזרה מעצמה, שני מקרים, לפעמים החלו ללא פניה מהרשויות, ראינו שהצרכים מאד גדולים, צריך ליצור מעטפת שירותים, עם כל היותם מקבלי שירותים כאלה ואחרים לא היה ליווי בתחום ההורות והכניסה כאן בנושא ממוקד הורות חוללה מהפך, מעידה על צורך שהיה כמעט לא מטופל על ידי הרשויות, לפני זה יכלו לפנות משיקום, או מהרווחה, אם המטפלת ראתה צורך

לא היה במסגרת הפרויקט אלא ניסיון מכין

משפחות שעברו את התהליך היו שביקשו אינטנסיביות של פעם בשבוע, המרחק של פעם בשבועיים מאבד את האפקט

הסופרוויזריות אמרו שהחוויה הייתה מיוחדת במינה, לפעמים העמיס רגשית, רוב המשפחות היו מאד מאדמאד מורכבות. בלטה תופעה של דור הורים ודור ילדים שיש להם מוגבלויות, מרבית המשפחות היו להם גם ילדים עם מוגבלויות לא העברה גנטית אלא מוגבלויות מגוונות.

היו משפחות חד הוריות, מעט אבל היו

הייתה הנמכה קוגניטיבית וילד עם בעיה מורכבת וקשה וההתמודדות אין לתאר את העומס שלה, הרמה הסוציואקונומית נמוכה בכל המשפחות בלי יוצא מן הכלל.

החל,

יוצר לילדים משאבי אוורור

היה בלתי ניתן

לא היה להם יכולת לממן את הדברים האלה, אחד הדברים המאוד מצערים וכואבים שפגשנו בלי סוף, הילדים ה"נורמטיביים" בתוך המשפחה ולימודים במסגרות הרגילות שלא יכולים להביא חברים הביתה, האם צריכים לשמור על הסוד, מה יכולים לספר ומה לא. גם ילדים שבאו עם בסיס של יכולת אישיותית גבוהה.

חיה: בהמשך למה שאמרה גיטה, רואים משפחות עם מורכבויות מאד קשות ונדרשת מחויבות משותפת

האבא תמיד שאל על מה דברנו, האימא הפכה להיות הסוכנת

-: כשהיא מסוגלת

חיה: הייתה לנו אימא אחת שהגדילה לעשות אמרה, יש לי בקשה מכם, תכנסו את הגברים, הגברים לא יודעים כלום, תביאו להם סטנדאפיסט, נופש, לא מהאישה.

בא לידי ביטוי של מחויבות ומוטיבציה גם מצד המתנדבות וגם מצד המשפחות, הייתה במחקר של אדלר שאיפה שהמפגשים יהיו עקביים, אצלנו לא, כי הדברים היו עקביים.

הרבה דברו על ה

עלו גם הערכים התרבותיים, מתנדבת שאומרת מעשר, עשירית מהכסף והזמן, היו מתנדבות ממשפחות מרובות ילדים, והיו מחויבות.

מתוך רצון של נתינה מאד קיצונית, ראינו טשטוש גבולות בתפקיד המתנדבת

כאן הייתה פריצה של הסיפור הזה שהולכת להביא להם מספרי טלפונים, הולכת איתם לביטוח לאומי, מזמינה אותם לחתונה, צריך כדי לא לשבור את המתנדבות כן לשרטט את הגבולות.

ההדדיות, מה שנהניתי גם במחקר שלך ששאלו את האישור שלו, בגובה העיניים, דיברו לא על מלווה אלא מתנדבת, או אפילו מטופלת, שתי נשים אמרו את זה שהמתנדבת והמטופלת זרמו עם זה.

איזושהי הדדיות מאד חזקה, אימא שאומרת ישבנו בגן, שתי נשים, חברות.

אימא שאמרה לנו, גם אני הייתי מוכנה להתנדב, בתשלום סמלי, (צחוק)

שתי תגובות סיכום שמדגישות את חשיבות התכנית

קבוצה של הנחיית הורים לאימהות שנפלו לדיכאון, קיבלתי את הכלים ממי שמכירה את השפה.

הרעיון גדול

תודה רבה!

שירלי: אין לנו המון זמן, כמה שאלות בודדות

מי שעדיין לא דיבר

ריבקי: הערה, אולי אין מתח בפניה לרשויות אלא ענין קהילת ה"אין אינטרנט"

הרבה פעמים יוצאים מהנחה שלא רוצים, לא רק אין אינטרנט,

כל הדברים שהם חסמים לפנייה

כל המחקרים מציפים את הנושא הזה והוא הרבה יותר קל לפתרון ממה שאנו חושבים.

יעקב: קודם כל תודה, מרגש, יש לי תחושה שהשיח עם אופי טיפולי\

יש לי הארה

השיח על זכויות בינתיים קצת לא תופס במגזר, אני חושב שמדברים במונחים של שיקום וטיפול זה עובד אצל חלק מהאוכלוסייה

חלק לא

לא מעוניינים להיות במעמד לא שוויוני

אני ל א, כי אני בטיפול

גם לאנשים שלא מעוניינים להיות במנגנון טיפולי

גם אנשים עם מוגבלות מהמגזר החרדי לנסות לדבר בשפה של הנגשות על מנת שזה יוכל להגיע לכלל האוכלוסייה וזה גם שאלה מי האנשים שיושבים סביב השולחן, כמעט הרוב, מטפלים, חוקרים,

שווה גם להכניס אנשים אחרים

-: אני רוצה לענות, מתחום הנחיית הורים, לא ממקום טיפולי, אלא מהחלקים הבריאים, שהורות מיטבית יכולה להגיע אליה, החלק הידידותי של הדבר, לא לבוא מקום המתפרש שאנו בעלי הידע, אלא ממקום של לתת כלים לתת מענה לעשות את ההורות במיטבה, נמצאת בשאיפה שלהם מול הילדים. המורכבות של המשפחות מלכתחילה הנחיית הורים מותאמת לכולם, כללית, בכלל לא באה מלכתחילה ומזמינה אנשים עם מוגבלויות, כשהתחלנו עם עריית בני ברק, כולם נרתעו, רגע, אתם מציגים אותנו כמשפחות עם מוגבלויות

באנו ממקום אחר לגמרי, הנחייה של קבוצות בעיר, אתם יכולים להצטרף לפרויקט הזה,

אז יכלו אנשים להצטרף

לא אנשים עם מוגבלויות אלא תכנית כללית. כשהחלה לצאת יותר ויותר לשטח התוצאה של התכנית באו משפחות חברות למשפחות בתכנית, באו אמרו שמענו,

משפחה האם הביאה משפחות נוספות ואומרת קחו גם אותם, זו גברת עתירת טיפולים

עברה חיים מאד קשים, גירושין, סיפור חייה לא פשוט ומה שהיא עשתה עם המנחה שלנו אמרה לא עשיתי עם אף מטפל לאורך השנים.

בדיוק מה שאתה שואף אליה, באה ממקום נורמטיבי של הכוחות.

הנחיתי קבוצה של אימהות מתמודדות, עבדה איתי עובדת סוציאלית פסיכיאטרית ואני הבאתי את הרעיונות של האוריינטציה של הנחיית הורים.

-: תוך כדי שדיברת, מה זה בעצם שונה,

סוג של מטבי"ם לאנשים עם מוגבלות בבית, סומכת, תוך כדי שאת מדברת , אומר לעצמי, לא, יש משהו מאד מבורך

היה מקרה בירושלים

עשר או חמש עשרה, הייתה עוסי"ת בקשר עם משפחה, אימא בשיקום והבעל בבריאות הנפש, נישואין הורות, הגיע דור המשך, העוסי"ת המרכזת כעסה איך הם העזו בכלל להביא ילד, היה קצר גדול בין תפיסת העולם של אותה משפחה לתפיסת העולם של העוסי"ת.

שירלי: היה מרתק וכל התגובות שלא קיבלו הזדמנות לעלות נשמח לקבל אלינו, אולי נוכל להמשיך את השיח כי מרגישה שרק נפתח, אולי נעשה פגישה מה הדבר הבא.

רון שור: למעוניינים להמשך הגעה למפגשים ומתמקדים בחברה החרדית תוכלו לתת את הכתובת, כבר יש לנו מפגש ב 17.5 בנושא גירושין

שוב תודה שירלי ותודה למרכז ללימודי מוגבלויות לרויטל ולצוות מהג'וינט, תודה רבה.