# **Bilaga till andlig vård - riktlinjer för Jönköpings län**

## Andlig vård

Målsättningen med andliga vården varierar något inom olika trossamfund, men insatserna omfattar huvudsakligen:

* enskilda samtal, andlig vägledning och själavård
* religiösa riter, ceremonier och samlingar
* krisberedskap och krisstöd vid akuta händelser
* samtal, handledning och reflektionsgrupper med personal
* medverkan i utbildning.

I Sverige har den kristna kyrkans omsorg om sjuka långtgående historiska rötter. Mellan 1860 - 1962 hade landstingen själva ansvar för andlig vård genom anställning av lasarettspredikanter från Svenska kyrkan. Därefter återgick ansvaret för den andliga vården till kyrkan. I ännu giltiga avtal med Landstingsförbundet fastställdes att landstingen skulle svara för lokaler och fasta inventarier och att Svenska kyrkan skulle anställa personal och svara för den religiösa verksamheten. Sedan 1980 är det möjligt för andra trossamfund än Svenska kyrkan att söka statliga bidrag till tjänster inom andlig vård. Den andliga vården inom sjukvården finns representerad på cirka 70 av landets sjukhus.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av den andliga vården i sjukvården. Till bidragsberättigade trossamfund förmedlar myndigheten statliga bidrag som täcker en del av kostnader för tjänster inom den andliga vården. Statliga medel utgår också för utbildning av medarbetare med tjänst inom den andliga vården i sjukvården. SST har även ett statligt uppdrag att verka för samordning av trossamfundens insatser i krisberedskapen.

## Sjukhuskyrkan - kristen andlig vård

Kristen andlig vård bedrivs av anställda från olika kristna samfund under beteckningen Sjukhuskyrkan. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Arbetsgivare för tjänsterna är lokala församlingar i sjukhusets närområde.

Det krävs teologisk och ofta även terapeutisk kompetens, lång erfarenhet i yrket/som själavårdare och en mogen personlighet för att få anställning inom Sjukhuskyrkan. Att patienter vill ha kontakt med en religiös företrädare behöver inte betyda att de har specifikt religiösa behov. Insatserna riktar sig således till alla som önskar kontakt, oavsett religionstillhörighet eller trosuppfattning eller avsaknad av sådan. Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med representanter för andra trossamfund. Sjukhuskyrkan i Jönköpings län finns på alla tre sjukhusen och bemannas av sjukhuspräster, sjukhuspastorer och sjukhusdiakoner.

## Muslimsk andlig vård

Sedan 2006 finns sjukhus-koordinatörer anställda för att förstärka samarbetet mellan sjukhusen och de muslimska föreningarna i Sverige. Deras uppdrag är att vara länken mellan sjukvården och de muslimska föreningarna. Koordinatorerna upprättar listor med kontaktuppgifter till imamer och andra frivilliga som vid behov kan kallas in till sjukhusen för exempelvis samtal, koranläsning och omhändertagande av avlidna. Dessa kontaktpersoner arbetar ideellt. På några orter i Sverige finns också sjukhusimamer med placering på sjukhusen. Inom RJL finns sedan januari 2019 en sjukhusimam på halvtid på Länssjukhuset Ryhov, men med tjänstgöringar även på övriga sjukhus.

## Buddhistisk andlig vård

Inom buddhistisk andlig vård finns på nationell nivå sedan 2013 två koordinatorer på deltid med hela landet som ansvarsområde. Deras uppgift är att vara en kontaktlänk med sjukhusen i frågor som rör buddhistisk andlig vård och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha. Koordinatorerna har i uppgift att rekrytera och upprätta kontaktlistor över personer som kan kallas in till sjukhusen för andligt stöd, rådgivning, samtal och buddhistiska ceremonier. Det finns ingen anställd inom buddhistisk andlig vård i Jönköpings län, men kontakter kan vid behov förmedlas via koordinatorn i Göteborg.