Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla

JOONAS TIMONEN
Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla

JOONAS TIMONEN
RAPORTTEJA 95 | 2014
Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Taitto: Joonas Timonen
Kansikuva: Joonas Timonen

ISBN 978-952-314-143-8 (PDF)
ISSN 2242-2846
ISSN 2242-2854 (verkkojulkaisu)

www.doria.fi/ely-keskus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sisältö

Johdanto ......................................................................................................................................................... 2

Uskonnolliset yhteisöt ja maahanmuutto ................................................................................................. 4
  Moniuskontoinen Suomi .............................................................................................................................. 4
  Maahanmuoton monikulttuuristava vaikutus .......................................................................................... 6
    Evankelis-luterilainen kirkko ..................................................................................................................... 6
    Suomen ortodoksien kirkko ja muut ortodoksiset yhteisöt ................................................................. 7
    Katolinen kirkko ............................................................................................................................................ 7
    Muut kristilliset yhteisöt ............................................................................................................................ 7
    Islamilaiset yhteisöt ................................................................................................................................... 8
    Buddhalaiset yhteisöt ................................................................................................................................. 8
    Juutalaiset .................................................................................................................................................... 8

Pääkaupunkiseutu moniuskontoinen ja monikulttuurisin .............................................................................. 8

Uskonnollisten yhteisöjen kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla ......................................................... 10
  Taustatietoja yhteisöistä ............................................................................................................................. 11
  Kotoutumista edistävän toiminnan muotoja ........................................................................................... 12
    Kieliopetus .................................................................................................................................................. 14
    Maahanmuuttajien työllistäminen ............................................................................................................. 15
    Henkilökohtainen tuki ja neuvonta ......................................................................................................... 16

Uskonnollisten yhteisöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen .............................................. 18
  Osaksi Suomen kansalaisyhteiskunta ........................................................................................................ 18
  Positiivinen uskonnonvapaus lähtökohtaksi .............................................................................................. 18
  Paikallistason toiminta ja verkostot .......................................................................................................... 19
  Uskonnollisten yhteisöjen ehdotuksia ........................................................................................................ 20

Lopuksi ............................................................................................................................................................ 22
Johdanto


Kotoutumislaissa on julkilausuttu ainakin kaksi tämän selvityksen kannalta oleellista asiaa. Ensimmäinen niistä on käsitys kotoutumisen monikulttuurisuudesta: kotoutuminen on maahanmuuttajien sijoittumista yhteiskuntaan siten, ettei heidän tarvitse luopua omasta kulttuuristaan, mikäli se ei ole ristiriidassa Suomen lakien kanssa. Toinen asia koskee kotoutumisen edistämisen monialaista luonnetta: kotoutumisen edistäminen ei rajoitu pelkkiin viranomaistoimintoihin, vaan siihen osallistuvat muutkin yhteiskunnan toimijat. Kotoutumislain 31 § velvoittaa paikoille viranomaistoimintoihin, vaan siihen osallistuvat muutkin yhteiskunnan toimijat. Kotoutumislain 32 §:ssä, jossa säädetään kunnan kotouttamisohjelmasta, huomioidaan uskonnollisten yhteisöjen rooli kotoutumisen edistämisessä:

Paikalliset maahanmuuttajalais-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeenpanoon seurantaan. (Tekijän lihavointi.)

Uskonnollisten yhteisöjen merkitys kotoutumisessa on huomioitu myös Suomen ensimmäisessä valtion kotouttamisohjelmassa, joka hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2012. Se sisältää 63 toimenpidetavoitetta ja sen viides kohta kuuluu seuraavasti:

Tunnistetaan uskonnollisten yhteisöjen mahdollisuus tukea kotoutumista sekä tuetaan uskonnollisten yhteisöjen vuoropuhelu yhteiskunnassa.

Selvityksen rakenne on seuraava: (1) aluksi kuvataan yleisellä tasolla ja aiempaan tutkimustietoon nojaten Suomen ja Uudenmaan uskonnollisten yhteisöjen kenttää, Suomen uskonnollisten kentän viimeaikaisia muutoksia sekä maahanmuuton vaikutuksia uskonnollisiin yhteisöihin. Itse tekstissä on niukalti viitteitä (2) Tämän jälkeen esitellään Uudenmaan uskonnollisten yhteisöjen kotoutumista edistävää toimintaa selvityksen aineiston valossa. (3) Lopuksi annetaan ehdotuksia viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välisen yhteistyön kehittämiseksi kotouttamisasioissa.


Helsingissä 31.10.2014

Joonas Timonen

Korkeakoulunharjoittelija, Helsingin yliopisto
Uskonnolliset yhteisöt ja maahanmuutto

Moniuskontoinen Suomi


Kuva 1. Uskonnollisten yhteisöjen järjestäytmistapoja Suomessa.
Suomi on muuttunut viime vuosikymmeninä uskonnollisesti monimuotoisemmaksi, ja tämänhetkinen uskonnollisten yhteisöjen kirjo on laajuudessaan tuore ilmiö (ks. kuva 2). Vuonna 1950 jopa 95,0 % maan väestöstä oli evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä, ja kirkolla on ollut historiaansa myös vahva kytköss valtioon. Suomi on perinteisesti ollut yhden uskonnon maa, ei moniuskontoinen maa.


Uskonnollisuuden monimuotoistumisessa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että uskontojen kannattajamäärät olisivat lisääntyneet. Uskonnollisin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2013 väestöstä 22,1 % ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhdysskuntaan. Samana vuonna rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuului vain 1,5 % väestöstä. (Taulukko 1.) Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan Kimmo Ketolan sanoo, ”kyse on pikemminkin uskonnollisen tarjonnan moninaistumisesta” (Ketola 2008) kuin uskonnon merkityksen kasvusta.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Evankelis-luterilainen kirkko</th>
<th>Ortodoksinen kirkkokunta</th>
<th>Rekisteröityt uskonnolliset yhdysskunnat</th>
<th>Uskonnollisien yhdyskuntiin kuulumattomat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>75,3 %</td>
<td>1,1 %</td>
<td>1,5 %</td>
<td>22,1 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Taulukko 1. Uskonnollisin yhdyskuntiin kuuluvien ja uskonnollisin yhdyskuntiin kuulumattomien osuudet Suomen väestöstä 2013 (Lähde: Tilastokeskus)
Maahanmuuton monikulttuuristava vaikutus


Suomessa asuvien maahanmuuttajien uskonnollisista taustoista ei ole tarkkoja tietoja, koska tilastointi perustuu ihmisten viralliseen jäsenyyteen uskonnollisissa yhdyskunnissa. Monien maahanmuuttajien keskuudessa virallista jäsenyyttä uskonnollisessa yhteisössä ei puolestaan pidetä tärkeänä tai koko ajatus on vieraus. Viralliset jäsenysluvut eivät siis anna kattavaa tietoa uskonnollisten maahanmuuttajien määrästä. Useat maahanmuuttajat eivät toisaalta ole erityisen uskonnollisia, mikä on luonnollisesti toinen syy siihen, että uskonnollisiin yhdyskuntiin ei liityttä.


Seuraavaksi luodaan lyhyt katsaus maahanmuuttajien Uudenmaan suurimmissa uskonnollisissa yhdyskunnissa.

**Uskonto Suomi Eurooppa**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Yhteys</th>
<th>Suomi</th>
<th>Eurooppa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kristityt</td>
<td>53–61 %</td>
<td>57,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Muslimit</td>
<td>17–19 %</td>
<td>25,7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Uskonnottomat</td>
<td>11–21 %</td>
<td>11,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Buddhalaiset</td>
<td>4 %</td>
<td>1,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Hindut</td>
<td>1 %</td>
<td>2,1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Juutalaiset</td>
<td>&lt; 1 %</td>
<td>&lt; 1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Sikhit</td>
<td>&lt; 1 %</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Taulukko 2. Suomen ja Euroopan maahanmuuttajien uskonnolliset taustat (Lähde: Martikainen 2011; PEW 2010.)

**Evankelis-luterilainen kirkko**


Suomen ortodoksinen kirkko ja muut ortodoksiset yhteisöt

Suomen ortodoksinen kirkko on monikulttuuristunut viimeisen 25 vuoden aikana. Vuonna 1990 kirkon jäsenistä 2,8 % oli ulkomailla syntyneitä, kun vuonna 2009 heitä oli jo 11,0 %. Kirkon 2011–2015 strategian mukaan sen suurimpia haasteita on tehdä ortodoksinen kirkko kotikirkoksi kaikille ortodoksitaustaisille maahanmuuttajille.


Uudellamaalla toimii myös kaksi muuta ortodoksisista yhdyskuntaa, Ortodoksinen Pokrovan seurakunta sekä Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta. Seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli vuoden 2013 alussa 2 578, ja suurin osa jäsenistä asuu pääkaupungissa. Seurakuntien toimintatapa on suosittelut, mutta vieraskielisiä messuja on säännöllisesti ainakin englanniksi, ruotsiksi, puolaksi, italialaisena, espanjaisena ja saksaksi.

Muut kristilliset yhteisöt

Islamilaiset yhteisöt


10–15 % Suomessa asuvalta muslimeista on rekisteröitytetys uskonnollisiin yhdyskuntiin. Suomen Islamilaisen neuvoston mukaan enemmistö muslimeista ei liity yhdyskuntiin, koska liittymisläppä ei monien mielestä ole tekemistä itse uskonnon kanssa. Toisaalta on muistettava, että suuri osa muslimeista ei ole lainkaan uskonnollisia, eivätkä kaikki liity sen vuoksi yhdyskuntiin. Suomen islamaisten yhdyskuntien jäsenmäärät ovat kuitenkin kasvaneet tasaisesti läpi vuosisadan, ja vuonna 2013 kaikkien yhdyskuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli reilut 11 100. Jäsenmäärän kasvu ei luultavasti johdu ainoastaan muslimiväestön kasvusta, vaan myös muslimitaustaisten muuttujien soputumisesta suomalaisiin käytänteisiin.

Buddhalaiset yhteisöt


Juutalaiset

Suomen juutalaisväestöstä koostuu pääasiassa Venäjän tsaarin armeijan sotilaiden Suomeen jääneistä jälkeläisistä, mutta viime aikoina Suomeen on muutanut myös israelilais- ja venäläistä ja vaikuttavia. Suomessa on kaksi juutalaisa seurakuntaa, joista toinen, Helsingin juutalainen seurakunta, toimii Uudellamaalla. Seurakunnan antaman arvon mukaan 20–40 % sen toiminnassa aktiivisesti mukana olevista on maahanmuuttajat ja juutalaisia. Ison osa seurakunnan maahanmuuttajista elää monikulttuurisissa perineissä, joissa toinen puoliso on kantasuomalainen.

Pääkaupunkiseutu moniuskontoisin ja monikulttuurisin


Helsinki on Suomen uskonnollisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisin kaupunki, ja uskonnollisia yhteisöjä on kaupungissa eniten. Lisäksi maahanmuuttajaväestö keskittyy erityisesti Helsingiin ja pääkaupunkiseudulle. Uskonnollisten yhteisöjen tekemä kotoutumista edistävä työ on oletettavasti aktiivisinta juuri Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Suomi muuttuu uskonnollisesti monimuotoisemmaksi

- Kehitys johtuu 1) evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärän vähennemisestä, 2) uusien uskonnollisten yhteisöjen syntymisestä ja 3) maahanmuutosta

Suurin osa Suomen maahanmuuttajista on taustaltaan kristityjä

- Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat muslimit ja uskonnottomat
- Maahanmuutto seka monikulttuuristaan että synnyttää uusia uskonnollisia yhteisöjä

Uskonnollisia yhteisöjä on eniten pääkaupunkiseudulla

- Uskonnollisten yhteisöjen kotoutumista edistävä toiminta on oletettavasti eniten Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Tiivistelmä 1. Uskonnolliset yhteisöt ja maahanmuutto
Uskonnollisten yhteisöjen kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla


Selvityksessä saatiin vastauksia kotoutumista edistävästä toiminnasta yhteensä sadalta uskonnolliselta yhteisöltä. Tulokset eivät näin ollen anna yleistettävää kuvaa koko Uudenmaan alueen uskonnollisten yhteisöjen toiminnasta, mutta tarjoavat tärkeää tietoa aikaisemmin kartoittamattomasta aiheesta. Pääasiallinen tietojenkeruuväline oli sähköinen kyselylomake, mutta muutamien yhteisöjen toiminnasta tietoa kerättiin myös sähköpostitse, puhelimitse tai haastatteluin.


Taustatietoja yhteisöstä

Aluksi kuvataan lyhyesti vapaaehtoiseen osaan vastanneiden yhteisöjen (N=67) rakenteita ja taustatietoja lomakkeeseen saatujen vastausten pohjalta. Tämän jälkeen käsitellään uskonnollisten yhteisöjen tekemää kotoutumista edistävää työtä.


Maahanmuuttajien suhteellinen osuus aktiivijäsenistä (eli niistä, jotka osallistuvat toimintaan viikoittain) on useimmissa yhteisöissä pieni, yleensä noin 20 % tai vähemmän. Toisaalta joukossa on myös yhteisöjä, joissa ylivoimaisesti suurin osa jäsenistöstä on maahanmuuttajia – kuten monet muslimiyhteisöistä.


Kuva 5 käy ilmi, kuinka paljon kyselyn toiseen osaan vastanneissä yhteisöissä on palkattuja tai vapaaehtoisia työntekijöitä, joiden tehtäviin kuuluu huomioida erityisesti maahanmuuttajien tarpeita. Maahanmuuttajien tarpeita huomiovia vapaaehtoisia työntekijöitä on monessa yhteisöissä runsaasti, enimmillään jopa viitisenkymmentä.

Maahanmuuttajatyön työntekijäresursseja kartoittava kysymys on kuitenkin voitu ymmärtää hiukan eri tavoin yhteisöistä riippuen. Joissakin yhteisöissä – kuten monissa evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa – voisi olla erikseen nimetty maahanmuuttajatyön tai kansainväilisen työn työntekijä. Monissa yhteisöissä työntekijöiden toimenkuvat ovat kuitenkin laajempia ja yleisluontoisempia, jolloin...
maahanmuuttajien tarpeiden huomioiminen voidaan lukea useamman ihmisen työnkuvan. Maahanmuuttajat yö ei useimmissa tapauksissa ole työntekijöiden ainoa tehtävä, vaan osa kattavampaa tehtäväkokoisuutta.

Kotoutumista edistävän toiminnan muotoja

Tästä eteenpäin käsitellään kyselyn ensimmäisestä osasta saatuja vastauksia (N=95). (Huom. Tekstiin nostetut sitaatit ovat poimintoja uskonnollisten yhteisöjen antamista avoimista vastauksista ja kommenteista.)

Kuvassa 6 on listattu uskonnollisten yhteisöjen kaikille avoimia kotoutumista edistäviä toiminnan muotoja sekä sitä, kuinka usein yhteisöt järjestävät mainittua toimintaa ("säännöllisesti", "melko säännöllisesti", "joskus", "harvoin").

Kuva 6. Uskonnollisten yhteisöjen harjoittamiakin kaikille avoimia kotoutumista edistäviä toimintamuotoja (% yhteisöistä järjestää) (N=95).

Uskonnollinen, kulttuurinen ja vapaa-ajan toiminta. Yleisin kotoutumista edistävä toimintamuoto on odotettavasti uskonnon harjoittaminen (86 % yhteisöistä). Lisäksi erilaiset kulttuuriset ja uskonnolliset juhlat ovat yleinen ja säännöllinen kotoutumista edistävä toimintamuoto (80 % yhteisöistä). Yhteisöllä on myös erilaisia kotoutumista edesauttavia vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten kirjoittamista ja retkiä (75 % yhteisöistä), kerhoja (62 % yhteisöistä) ja kulttuuri- ja taidetapahtumia (50 % yhteisöistä).


Kotoutumista edistävät koulutukset sekä kieliopetus. Vastanneista yhteisöistä 38 % kertoi, että niillä on koulutus- tai luentotilaisuksia suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Muita yleisiä koulutuksia ovat Suomen julkiset palvelut (32 % yhteisöistä), Suomessa opiskelu (28 % yhteisöistä), sekä työnhaku (26 % yhteisöistä). Jopa 35 % yhteisöistä ilmoitti antavansa suomen kielen opetusta. Luku- ja kirjoitustaidon opetusta antaa 18 % ja oman äidinkielen opetusta 15 %.

Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomiota, että koulutuksen tai kieliopetuksen käsite on saatettu tulkitä eri tavoin eri yhteisöissä. Koulutus suomalaisesta yhteiskunnasta tai kieliopetus eivät tarkoita
kaikissa ilmoitetuissa tapauksissa opettajajohtoista ja koulumaista opiskelua, vaan esimerkiksi yhdessä tekemisen kautta väliaikkaa oppimista.

Joillain yhteisöistä on toimintaa yhteistyössä järjestöjen tai kunnan kanssa. Lisäksi kunta on voinut tarjota tiloja käyttöön uskonnollisille yhteisöille. Valmiit yhteistyöverkostot kannattaa huomioida jatkossakin, ja tarvittaessa laajentaa tai vahvistaa niitä.

Kolme neljästä yhteisöstä ilmoitti niiden kotoutumista edistävän toiminnan olevan avointa muillekin kuin samaan uskontoon kuuluville. Ainoastaan kuusi yhteisöä ilmoitti, että kotoutumista edistävät toimintamuodot eivät varmuudella ole avoimia muiden uskontojen edustajille. Tämä kielii vastanneiden yhteisöjen avoimuudesta ja yleisestä auttamisenhalusta.


Kuva 7. Uskonnollisten yhteisöjen säännöllisesti tai melko säännöllisesti harjoittamia kaikille avoimia kotoutumista edistäviä toimintamuotoja (% yhteisöistä järjestää) (N=95).
Kieliopetus


Oman äidinkielen opetusta annetaan eniten Uudenmaan suurimpien kirjaryhmien tarpeisiin (taulukko 4). Yleisimmätä kieliä ovat arabia, somali, venäjä ja englanti.

Luku- ja kirjoitustaidon opetusta annetaan selvästi eniten Suomea (taulukko 5). Suomen kielen on annettavissa 8 kertaa viikoittain ja ruotsin 1 kertaa viikoittain. Arabiaksi annetaan 1 kerta viikoittain, somaliksi 2 kertaa viikoittain, venäjäksi 2 kertaa viikoittain, englanti 3 kertaa viikoittain, kurdi 1 kerta viikoittain, viroksi 1 kerta viikoittain, saaksa 1 kerta viikoittain ja hepreaksi 1 kerta viikoittain. Yhteensä annetaan laajalta kielenluettelosta viikoittainen taidonopetus.

Varsinaisen kieliopetuksen lisäksi monissa uskonnollisissa yhteisöissä sekä työntekijöidän että jäsenen kieltaito voi olla hyvin laaja ja monimuotoinen. Monikulttuurisissa uskonnollisissa yhteisöissä on usein maahanmuuttajatautaisia työntekijöitä, jotka osaavat sekä suomea että moni muu kieli. Eräs evankelis-luterilaisen kirkon pastorin kuvaukset Helsingin ekumeenisten seurakuntien kieliopetusten monimutkaisuutta seuraavasti: "Niissä todellakin on mm. italian-, ranskan-, turkin-, sudanin-, viron-, venäjän-, kiinan- ja arabiankieliä työntekijöitä ja mielettävää resurssia."

Uskonnollisten yhteisöjen käyttämien kielen laajasta kirjosta voi olla hyötyä etenkin maahanmuuttoa edistävien toimenpiteiden suunniteltavissa ja toteutettavissa.

Taulukko 3. Viikoittainen suomen ja ruotsin kielen opetus uskonnollisissa yhteisöissä

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kieli</th>
<th>1 h / vko</th>
<th>2–5 h / vko</th>
<th>5–10 h / vko</th>
<th>Yli 20 h / vko</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>suomi</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ruotsi</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Taulukko 4. Viikoittainen oman äidinkielen opetus uskonnollisissa yhteisöissä

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kieli</th>
<th>1 h / vko</th>
<th>2–5 h / vko</th>
<th>5–10 h / vko</th>
<th>Yli 20 h / vko</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>arabia</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>venäjä</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>somali</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>englanti</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>kurd</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>viro</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>saksa</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>heprea</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>espanja</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Taulukko 5. Viikoittainen lukuk- ja kirjoitustaidon opetus uskonnollisissa yhteisöissä

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kieli</th>
<th>1 h / vko</th>
<th>2–5 h / vko</th>
<th>Yli 20 h / vko</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>suomeksi</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ruotsiksi</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>arabiaksi</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>somaliksi</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>venäjäksi</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>englanniksi</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>kurdkisi</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>viroksi</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>hepreaksi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>kiinaksi</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Taulukko 3. Viikoittainen suomen ja ruotsin kielen opetus uskonnollisissa yhteisöissä.

Taulukko 4. Viikoittainen oman äidinkielen opetus uskonnollisissa yhteisöissä.
Maahanmuuttajien työllistäminen

Kuvassa 8 on kuvattu tapoja, joilla uskonnon perustettut yhteisöt ovat työllistäneet maahanmuuttajia sekä yhteisöjen kiinnostusta työllistää maahanmuuttajia mainitulla tavalla tulevaisuudessa.


Suurissa osissa yhteisöjä toiminta perustuu kuitenkin pitkälti vapaaehtoistyöhön, ja yhteisöjen rahoituspohjat voivat vaihdella huomattavasti. Ennen tämän yhteisöissä taloudelliset resurssit voivat olla vähäiset. Tämä voi vaikuttaa myös siihen, että ainoastaan kolmasosa yhteisöistä oli kiinnostunut palkattamaan maahanmuuttajia vapailta työmarkkinoilta tulevaisuudessa.


Joissakin tapauksissa uskonnon perustetut yhteisöt ovat käyttäneet näitä tehtäviä jopa edelläkävijöinä maahanmuuttajien työllistämiseksi. Esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko on julkaissut Seurakunta monikulttuurisena työntajajana -oppaan, joka on tarkoittanut kirkon maahanmuuttajat rekrytoville työntekijöille. Oppaan sisällön ympäröiviä, miten seurakunnat voivat edistää työelämän yhdenvertaisuutta, varmistaa työhönnot

Kuva 8. Maahanmuuttajien työllistäminen ja kiinnostus työllistää maahanmuuttajia tulevaisuudessa uskonnon perustetun yhteisössä (% yhteisöistä) (N=95).

Näen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuudessa merkittävänä työllistäjänä kristityille maahanmuuttajille esimerkiksi papin, diakoniatyöntekijän, nuoriso- ja varhaisnuorisotyöntekijän, perhe- ja lapsityöntekijän, emännän tai vahtimestarin virkaan.

avoimista työpaikoista, ja yhteisöjen työntekijät ovat toimeen maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden suosittelijoina sekä auttaneet työhakemusten kirjoittamisessa. Maahanmuuttajat tekevät uskonnollisissa yhteisöissä myös vapaaehtoistyötä. He saavat tästä käytännön työkokemusta ja tietotaitoa, luovat sosiaalisia verkostoja ja pääsevät osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.

Henkilökohtainen tuki ja neuvonta


Tämän vuoksi kyselylomakkeessa kysytettiin, missä asioissa maahanmuuttajat saavat henkilökohtaisa avuja, neuvontaa tai muuta tukea yhteisöissä. Kuvaan 10 (seuraava sivu) on listattu yleisimpiä henkilökohtaisen neuvonnan ja tuen aiheita.

Uskonnollisista yhteisöistä 90 % ilmoitti, että maahanmuuttajat saavat yhteisöissä henkilökohtaisa keskustelua apua. Yleisin avuksi oli hengellinen tuki, jota kerrottiin annettavan maahanmuuttajille 90 % yhteisöistä. Monet henkilökohtaisen tuen aiheet liittyvät usein hyvin konkreettisiin asioihin, kuten sosiaalipalveluihin (80 % yhteisöistä), taloudellisiin asioihin (77 % yhteisöistä), terveydenhuoltoon (77 % yhteisöistä), työnhakuun (75 % yhteisöistä), asunnonhakuun (75 % yhteisöistä) ja suomen kielen opiskeluun (65 % yhteisöistä). Uskonnolliset yhteisöt ohjaavat maahanmuuttajat yhteiskunnan tarjoamien palveluiden piiriin ja auttavat heitä eri tahojen kanssa asioimisessa. Esimerkiksi 70 % yhteisöistä ilmoitti antaneensa maahanmuuttajille henkilökohtaisa apua kanssakäymiseen viranomaisten kanssa.

Monissa tapauksissa neuvoivat tai tuen antajat eivät ole palkattu henkilö tai yhteisön johtaja, vaan uskonnollisessa yhteisöissä vaikuttava riviäjä. Tarkoitukset muodostavatkin tärkeitä hiljaisen tiedon kanavia. Parhaimmillaan yhteisöt eivät ole ainoastaan tiedonkulkukana, vaan ne voivat toimia myös kulttuuritulkkeina maahanmuuttajille, viranomaisten ja muun yhteiskunnan välillä. Erään islamilaisen yhdyskunnan edustajalle mukaan uskonnollisten yhteisöjen suuria vahvuksia kotoutumisen edistäjänä on se, että maahanmuuttajat luottavat omiin yhteisöihinsä – monissa tapauksissa enemmän kuin esimerkiksi viranomaisiin. Uskonnollisten yhteisöjen kautta viranomaisten voisi olla mahdollista tavoittaa myös niitä maahanmuuttajia, jotka eivät ole virallisten palvelujärjestelmien piirissä.

"Meidän keskellämme maahanmuuttajat pääsevät sosiaalisen yhteisöön ja sitä kautta he saavat kontakteja suomalaisiin ja apua hyvin kirjavissa arkielämän hoitamiseen liittyvissä asioissa."
Tiivistelmä 2. Uskonnollisten yhteisöjen kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla.

Kuva 10. Maahanmuuttajille annettavan henkilökohtaisen ohjauksen, neuvonnan ja muun tuen aiheita uskonnollisissa yhteisöissä (%:lla yhteisöistä) (N=95).
Uskonnollisten yhteisöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen

Osaksi Suomen kansalaisyhteiskuntaa

Läntisessä Euroopassa maahanmuuttajien uskonollisuutta pidetään usein haasteena kotoutumiselle. Maahanmuuttajien uskonollisuus yhdistetään monissa tapauksissa eri väestöryhmien välisiin konfliktteihin, syrjintään ja radikalismiin. Lisäksi suuri osa maahanmuuttajia ja uskontoa koskevasta keskustelusta keskittyy islamiin, ja äärimmillään islamin ja Eurooppa nähään täysin yhteen sovittamattomina. Suomessa on uskontoa ei yleensä ole pidetty maahanmuuttajien kotoutumista edistävänä tekijänä, lukuun ottamatta ehkä evankelis-luterilaiista kirkkoa.

Uskonto voidaan kuitenkin nähdä myös resurssina. Esimerkiksä Yhdysvalloissa maahanmuuttajien uskonollisuuden katsotaan tukevan kotoutumista monella tavalla, usein uskontokunnasta riippumatta. Uskonollisuus voidaan ymmärtää yhdeksi väyläksi amerikkalaisen telemiselle. Uskonnolliset yhteisöt ovat paikoin jopa keskeisimpänä kotoutumista tukevia toimijoita, sillä ne saattavat tarjota muuttajille sosiaalisia peruspalveluja, joita muu yhteiskunta ei tarjoa.


Positiivinen uskonnonvapaus lähtökohtaksi


Uskonnollisten yhteisöjen edustajille tehdyissä haastatteluissa nousi muutaman kerran esiin, että viranomaisilla on joissakin tapauksissa melko korkea kynnys toimia uskonollisten yhteisöjen kanssa. Tämä voi johtua siitä, että yhteisöjen toiminnassa on uskonollisia piirteitä. Eräs haastateltava kuitenkin korosti, että viranomaisyhdistyön ei tarvitse tarkoittaa uskonnon kokonaisvaltaista poiskitkemistä; olennaisinta on
antaa vapaus joko osallistua tai olla osallistumatta uskonnonseineen toimintaan – eli niin positiivisen kuin negatiivisenkin uskonnonvapauden turvaaminen.

Tässä selvityksessä ei oteta kantaa uskonnonvapaudesta käytävään keskusteluun. Ei ole kuitenkaan mielekäästä jättää hyödyntämättä uskonnonlisen yhteisöjen tarjoamia sosiaalisia resursseja vain siksi, että niiden toiminnassa on uskonnonlisä elementtejä. Selvitykseen osallistuneen uskonnonlisen yhteisön edustajan mukaan viranomaisten tulisi kiinni huomioida, että heidän seurakuntansa toimii myös "palvelevana yhteisönä", eli ainoastaan "hengellisenä yhteisönä". Eräässä toisessa kommentissa tuotiin esiin, että monet uskonnonliset yhteisöt ovat joka tapauksessa lisäämässä sosiaalista toimintaansa yhteiskunnan tukevien yhteisöjen heikentyessä. Tämän takia viranomaisilta toivotaan ”ennakkoluulotonta asennetta uskonnonlisten yhteisöjen tarjoamaan apuun”.


**Paikallistason toiminta ja verkostot**


Uskonnollisten yhteisöjen ehdotuksia

Selvitykseen osallistuneilta uskonnollisilta yhteisöiltä kysyttiin, miten viranomaiset voisivat tukea niiden kotoutumista edistäävä työtä. Vastaauksia on kerätty yhteen kuvassa 11.

Kuva 11. Uskonnollisten yhteisöjen ehdotuksia siitä, miten viranomaiset voisivat tukea niiden kotoutumista edistävää työtä (N=67).


Parhaana tapana yhteistyön aloittamiseksi mainittiin myös viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen yhteisen kotouttamishankkeen toteuttaminen. Tällöin saman alueen toimijat pääsisivät tutustumaan toisiinsa, oppisivat toistensa toimintatavoista ja voisivat rakentaa keskinäistä luottamusta tulevaisuuden yhteistyölle.


Lisärahoituksen myöntäminen kotoutumista edistäävän työhön voisi edistää etenkin pienempiä yhteisöjen toiminnan kehittämistä. Erään uskonnollisen yhteisön edustajat piti nimennä tuen mahdollisuuksia rahoituksen puutetta suurimpana haasteena kotoutumista edistävän työn tekemiselle. Rahoituksen avulla voisi palkata työntekijöitä, jolloin viranomaisyhdistyötä ja työn laadun valvontaa voisivat tehostaa. Lisäksi palkattuja työntekijöitä on helpompia saada sitoutumaan työhön kuin ainoastaan vapaaehtoisvoimin työskentäneitä.

"Olemme usein maahanmuuttajille ainoa kontakti suomalaisiin."

**Viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välisen yhteistyön lähtökohtaksi kannattaa ottaa positiivinen uskonnonvapaus**

- Negatiivisen uskonnonvapauden korostaminen voi estää uskonnollisten yhteisöjen sosiaalisten resurssien hyödyntämisen.

**Uskonnolliset yhteisöt kannattaa sisällyttää kunnan kotouttamishjelmään**

- Yhteistyötä tulee kehittää muidenkin yhteisöjen ja yhdiskuntien kuin evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

**Tällä tavoin maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus osallistua uskonnollisen yhteisön toimintaan ja kasvattaa sosiaalista verkostoaan**

**Viranomaisten kannattaa järjestää kotoutumista edistäviä koulutuksia ja projekteja uskonnollisten yhteisöjen kanssa**

- Uskonnolliset yhteisöt voivat 1) tavoittaa suuren joukon maahanmuuttajia ja 2) toimia kulttuuritulkkeina maahanmuuttajien ja muun yhteiskunnan välillä.

**Viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen kannattaa pitää säännöllisesti yhteyttä**

- Tämä voidaan toteuttaa perustamalla paikallistason foormeita.

**Suuri osa yhteisöistä toimii pitkälti vapaaehtoisvoimina**

- Tässä voidaan toteuttaa paikallistason foormeita.

**Lisärahoitus parantaisi uskonnollisten yhteisöjen toimintamahdollisuuksia**

Tiivistelmä 3. Uskonnollisten yhteisöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen.
Lopuksi

Tämän selvityksen perusteella voidaan todeta, että Uudellamaalla toimivat uskonnolliset yhteisöt edistävät monin tavoin maahanmuuttajien kotoutumista ja muodostavat yhteiskunnallisen voimavaran. Tässä roolissaan niiden on mahdollista täydentää ja tukea julkinen sektorin tekemää kotoutumista edistävää työtä.

On kuitenkin huomioitava, että usein yhteisöt toimivat vapaaehtoispohjalta ilman kattavaa ja säännöllistä rahoitusta. Lisäksi niiden näkökulma kotoutumiseen voi monissa tapauksissa olla avarampi kuin lainsäädännön pohjalta tehdyssä viranomaisten kotouttamistyössä.

Vaikka selvityksessä on kuvattu uskonnollisia yhteisöjä nimenomaan kotoutumisen edistäjinä, ei valitut näkökulmat kattaa epäonnistumisia. Selvityksessä ei myöskään ole otettua, että yhteistyön rakentaminen uskonnollisten yhteisöjen kanssa voi olla täysin ongelmattoman. On kuitenkin huomioitava, että yhteistyön kehittäminen on tärkeää sekä uskonnollisten yhteisöjen että yhteiskunnan kannalta.


"Olemme osa maailmanlaajaa kirkkoa. Emme ole 'palveluntuottaja', vaan meidän tehtävämme ja missiome on puhua Jumalan rakkaudesta ja toteutta sitä käytännössä."
Kirjalliset lähteet


Suomen perustuslaki 11.6.1999/731.


Internet-lähteet


Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla

Tiivistelmä
Selvityksessä kuvataan Uudellamaalla toimivien uskonnollisten yhteisöjen tekemää maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä. Tämän lisäksi tarkastellaan Suomen ja Uudenmaan uskonnollisen kentän muutosta, maahanmuutton vaikutuksia uskonnollisiin yhteisöihin sekä annetaan suosituksia viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Selvityksen aineisto kerättiin pääosin sähköisellä kyselylomakkeella. Lisäksi tietoa joidenkin uskonnollisten yhteisöjen toiminnasta saatiin puhelimitse, sähköpostitse ja teemahaastatteluin. Selvityksen pohjalta on laadittu listaus, johon on kuvattu selvitykseen vastanneiden uskonnollisten yhteisöjen kotoutumista edistäviä toimintamuotoja. Tarkoituksena on, että Uudenmaan kuntien ja TE-toimiston työntekijät voivat hyödyntää liitokset omassa asiakaspalvelutyössään. Lista on julkaistu erikseen ja se löytyy seuraavan linkin takaa:

Asiasanat (YSA:n mukaan)
uskonnolliset yhteisöt, uskonto, kotoutuminen, kotouttaminen, maahanmuuttaja, yhteisö, Uusimaa
Sammandrag
I en redogörelse beskriver man det arbete för främjande av integrering av invandrare som religiösa samfund som verkar i Nyland gör. Dessutom granskas ändringen i fältet av religiösa samfund i Finland och Nyland, invandringens effekter på religiösa samfund och därtill ger man rekommendationer för utveckling av samarbetet mellan myndigheterna och de religiösa samfundena.

Materialet för redogörelsen samlades främst in genom en elektronisk enkät. Dessutom fick man information om vissa religiösa samfunds verksamhet per telefon, e-post och via temaintervy. Redogörelsen omfattar totalt verksamheten hos etthundra religiösa samfund som verkar i Nyland. Utifrån redogörelsen har man gjort upp en förteckning per kommun med en beskrivning av de verksamhetsformer för främjande av integrering av invandrare som de religiösa samfund som tog del i redogörelsen har uppgitt. Syftet är att medarbetare i de nyländska kommunerna och TE-byrån ska kunna dra nytta av informationen i förteckningen i sitt eget kundservicearbete. Förteckningen har publicerats separat och finns under följande länk:

Utifrån en analys av materialet arbetar många religiösa samfund i Nyland aktivt för att främja integreringen av invandrare till exempel i form av religiös och kulturell verksamhet, samhällsutbildning, språkundervisning och fritidsaktiviteter som stöder sociala nätverk. I många samfund har man sysselsatt invandrare antingen direkt via den fria marknaden eller via TE-byrån. Utifrån redogörelsen kan religiösa samfund även utgöra en viktig social gemenskap, inom vilken man får hjälp i vardagen och stöd i integreringen.

I redogörelsen rekommenderar man ett effektivare samarbete och informationsutbyte mellan myndigheterna och de religiösa samfundena. Man rekommenderar att myndigheterna skapar kanaler för regelbundna kontaktar med religiösa samfund, planerar och genomför olika integreringsfrämjande projekt i samarbete med religiösa samfund samt delar ut information till invandrarna om de religiösa samfundens verksamhet i det egna området. Via de religiösa samfundena kunde myndigheterna nå även de invandrare som inte finns i kretsen av de allmänna servicesystemen.

Nyckelord (enligt Allärs)
religiösa samfund, religion, integration, integrering, invandrararbete, Nyland
Title of publication
The Work Done by Religious Communities Promoting the Integration of Immigrants in the Uusimaa Area

Abstract
This study describes the work done by religious communities that promotes the integration of immigrants in the Uusimaa area. In addition to this, the study discusses the change in the field of religion in Finland and Uusimaa, and the impacts of immigration on religious communities. It also gives recommendations for developing the co-operation between the authorities and religious communities.

The material for the study was collected mainly by electronic questionnaire. In addition, information about the activities of certain religious communities was received by telephone, e-mail and themed interviews. The study examines the activities of a total of one hundred religious communities operating in the Uusimaa area. A list was drawn up on the basis of the study, describing the forms of operations that promote the integration of immigrants practised by religious communities that responded to the survey, by municipality. The objective is for employees of the Uusimaa area municipalities and TE Offices to take advantage of the information listed in their own customer service work. The list was published separately and it can be found under the following link:

On the basis of the analysis of the material collected, many of the religious communities in the Uusimaa region do active work to promote the integration of immigrants in the form of religious and cultural activities, societal education, language teaching, and spare-time activities that support social networks. Many communities employed immigrants either directly from the free market or through the TE Office. On the basis of the study, religious communities can also constitute an important social community for immigrants, through which they are provided with everyday assistance and support for integration. The report recommends more effective co-operation and sharing of information between the authorities and religious communities. It is recommended that the authorities establish regular channels of communication with religious communities, to plan and implement different projects to promote integration in collaboration with religious communities, and to distribute information to immigrants on the activities of religious communities in their own region. Through religious communities the authorities can also reach immigrants who fall outside the scope of official service systems.

Keywords
religious communities, religion, integration, integration measures, immigration work, Uusimaa