Kutsumus, elämäntapa vai urakka?
Suomalaisten käsityksiä elämäntehtävästään

Maarit Hytönen
Kutsumus, elämäntapa vai urakka?

Suomalaisten käsityksiä elämäntehtävästään

Maarit Hytönen
Kutsumus, elämäntapa vai urakka
Maarit Hytönen
© Kirkon tutkimuskeskus
Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 44
ISBN 978-951-693-350-7 (PDF)
ISSN 2341-7641 (verkkojulkaisu)
Tampere 2016
# SISÄLLYS

1. **Esipuhe** .................................................................................................................. 2  
2. **Tutkimuksen tausta** .............................................................................................. 3  
   1.1 Tutkimuksen lähtökohta ..................................................................................... 3  
   1.2 Aiempi tutkimus .................................................................................................. 3  
3. **Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin** ............... 8  
   2.1 Työ ....................................................................................................................... 8  
   2.2 Perhe .................................................................................................................... 14  
   2.3 Harrastukset ....................................................................................................... 18  
   2.4 Tärkein elämän osa-alue .................................................................................. 21  
4. **Kahdeksan sanaa elämäntehtävästä** ....................................................................... 24  
   3.1 Kutsumus ............................................................................................................. 25  
   3.2 Elämäntapa ......................................................................................................... 27  
   3.3 Vastuun kantaminen .......................................................................................... 29  
   3.4 Hyvän tekeminen ................................................................................................ 31  
   3.5 Palvelu ............................................................................................................... 34  
   3.6 Arvovalinta ....................................................................................................... 35  
   3.7 Tehtävä .............................................................................................................. 37  
   3.8 Riittävän hyvä ................................................................................................... 40  
5. **Johtopäätökset** .................................................................................................... 47  
6. **Tiivistelmä** .......................................................................................................... 52  
7. **Lähde- ja kirjallisuusluettelo** ............................................................................... 54  
8. **Liite** .................................................................................................................... 61
Jos sinun pitäisi kuvata elämäntehtävääsi yhdellä sanalla, mikä se on? Entä löytyykö elämäntehtäväsi enemmän työn, perheen vai harrastusten saralta? Voisitko kuvailla toimintaasi jollakin näistä elämänalueista sanalla kutsumus?

Tässä tutkimuksessa on selvitetty suomalaisten käsityksiä elämäntehtävästä ja kutsumuksesta. Samalla on ollut hauska pohtia elämäntehtävän liittyviä kysymyksiä omalla kohdalla.

Ehkä surullisinta on ollut havaita, että suomalaiset ovat jo tällä hetkellä varsin jakautuneet joukko, josta enää osalla on aito mahdollisuus arvioida perheen, työn ja harrastusten keskinäistä painoarvoa elämässään. Työn mukana näyttää tutkimusten mukana menevän – ainakin nuoremalla ikäluokalla – usein mahdollisuudet myös perheen perustamiseen. Me, joilla vielä on työtä, olemme todellisia hyväosaisia. Meidän on mahdollista valita!

Tampereella pääsiäisen jälkeisellä viikolla 2016
_Maarit Hytönen_
1 TUTKIMUKSEN TAUSTA

1.1 Tutkimuksen lähtökohta

Perinteisen luterilaisen näkemyksen mukaan kutsumusta on voinut toteuttaa kotona, työssä ja harrastuksissa. Arkisen kutsumuksen tunnollista hoitamista on pidetty syvänä sitoutumisena kristillisyyteen. Tällöin vanhemmat kasvattavat lapsensa hyvin, työntekijä tekee työnsä kelvollisesti, kauppias ja johtaja toimivat yrityksensä ja ihmisten parhaaksi.1

Martti Luther katsoi kutsumuksen koskevan kaikkia ihmisiä ammattiin ja säätyyn katsomatta. Sekä maalliset että hengelliset tehtävät ovat Jumalan asettamia, ja Jumalalta saatu kutsu on aina arvokas riippumatta tehtävästä, johon kutsu käy. Lutherin mukaan kristillinen elämä toteutuu juuri erilaisissa kutsumuksissa, viroissa ja säädyissä, kuten esivalta, vanhemmat ja ammatit.2


Kun kirkon osuus kutsumusajattelun esillä pitäjänä tuli selvitetyksi, heräsi kysymys, vieläkö nykyihmiset tuntevat kutsumusajattelun. Vieläkö ihmiset puhuvat kutsumuksesta? Ajattelevatko he, että tehtävät kotona, työpaikalla ja harrastuksissa ovat Jumalan antamia ja niiden hyvä hoitaminen on Jumalan ja lähimmäisen palvelemista? Millä muilla sanoilla kutsutuksesta puhutaan?


1.2 Aiempi tutkimus

Suomalaisten elämäntapaa 1980-luvulla tutkinut J.P. Roos määrittelee elämäntavan seuraavalla tavalla:

---


Elämäntapa on käsite, jonka avulla yritetään kuvata sitä, miten ihmiset elävät. Elämäntavat voidaan sanoa muodostavan yksilöiden, perheiden, sosiaalisten ryhmien, luokkien, tai koko yhteiskunnan jäsenten kasvu- ja elinolosuhteiden elämänvaiheen, elämäntoimien, keskinäisen vuorovaikutuksen ja tietoisuuden – arvojen, normien, elämää koskevien arviointien – muodostamasta järjestäytyneestä kokonaisuudesta.4

Elämäntapaan voidaan lukea kaikki, mitä ihminen tekee itseään toistaen. Elämäntavassa yksilö on sovittanut erilaiset toimintaansa ohjaavat motiivit ja ympäristön rajoitukset toimivaksi kokonaisuudeksi. Yleensä keskeisen osan elämäntavasta muodostaa työ ja ihmissuhteet. Elämäntapa voi myös ajattua murroksen, kun sen perusteet kyseensälaistuvat työttömyyden, eron, kuoleman tai nuoruusajan etsinnän seurauksena.5

Elämäntavan päämääränä pidetään usein onnellisuutta. Tällä tarkoitetaan oman paikan löytämistä ja hyväksymistä, niin ihmisenä yleensä kuin tietynnä ihmisyksilöönä, sekä yleistä hyvinvointia, jota pienet vastoinkäymiset eivät pysty korostuttamaan. Onnellisuus on pohjimmiltaan vakaumusta siitä, että oma elämä on elämisen arvoista. Koska näin ymmärretty onnellisuus ei kuitenkaan ole jatkuvaa iloa ja riemua, vaan siihen kuuluvat myös huonot hetket, voitaisiin puhua myös elämän täyteydestä.6

Suomalaisen elämäntavan perustyyppejä on tutkimuksessa pyritty hahmottamaan yhdistämällä elämäntapa sukupoliiviin, jolloin korostuvat suomalaisen yhteiskunnan elämäntavat.7 Toinen tapa hahmottaa elämäntapoja on niiden kuvaaminen tärkeiksi koettujen arvojen ja jokapäiväiseen elämään liittyvien tekijöiden kautta.8

Perhe on aina ollut keskeinen osa ihmisen elämää. Perhettä on palkkatön ohella pidetty teollisen yhteiskunnan ydinsoluna. Mitä perheessä ja perheelle tapahtuu, kertoo siitä, mikä on yhteiskunnan tila. Suomalaisen perheen historiaa on kuvattu yksilöllistymisen historiaksi, jonka seurauksena perhekoko on pienentynyt, perinteiset sukupuoliroolit ovat alkanneet etsiä uusia suuntaa ja avioerot ovat yleistyneet. Perhe on kuitenkin edelleen tärkeä yhteisöraakente suomalaisten elämässä ja todennäköisesti pysyy sellaisena, vaikka sen muodot muuttuvat.9


Perheen lisäksi useimpien elämään kuuluu työ. EVA:n Arvo- ja asennetutkimusten mukaan työn merkitys elämänsäältöä jakaa kansan kahteen leiriin. Suomalaisista 48 prosenttia ajatteli

5 Jokela 2010, 49–50.
8 Jokinen & Saaristo 2006, 21.
9 Häkkinen & Salasuo 2013, 201.
vuonna 2014, että työ on tärkein elämänsisältö. Mutta samalla noin 41 prosenttia on eri mieltä siitä, että työ on tärkein osa ihmisien elämänsisältöä. Vuonna 1984 työtyö piti eristäin tärkeänä elämänsisältöänä 60 prosenttia. Muutos oli tullut pelkästään miesten kautta. Toisaalta harva suomalainen, joka ei ole vielä aivan normaalin eläkeiän kynnyksellä, haluaisi luopua ansiotyöstä kokonaan. Niiden osuus, jotka riittävän perinnön tai lottovoiton saatuaan lopettaisivat työteone, on alle viidenne.11


Elämäntapatutkimusten tuloksia tarkasteltaessa käy ilmi, että perheen tärkeänä pitämien on ominaista useille elämäntavoille. Individualistisimmissakin elämäntyyleissä yli puolet pitäisi perheeltä tärkeimpänä asiana itselle. Merkittävää kuitenkin on, että miehiä on käänteisistä perhekeski- syssä asenteiden vai käytännön toiminnan perusteella.13 Ajankäyttötutkimuksissa mitataan käytännön toimintaa, asennetutkimuksissa perhemyönteistä asennetta.


Uskonnollisuus lisää miesten perhemyönteisyyttä. Uskonnollisissa miehissä perhemyön- teisiä on suhteellisesti enemmän kuin ei-uskonnollisissa miehissä, mutta uskonnollisuus ei lisää miesten perhemyönteisyyttä rajusti. Uskonnollistenkaan miesten perhemyönteisyys ei ole yhtä yleistä kuin kaikkien naisten keskimääräinen perhemyönteisyys. Naisten perhemyön- teisyteen uskonnollan ei ole vaikutusta.15


12 Alasoini 2010, 23–24.
14 Jallinoja 2009, 68.
15 Jallinoja 2009, 55.

Talvi- ja jatkosodan aikalaiset naisten reviirejä koskevat käsitykset rakentuvat kuitenkin sitä edeltäneen ajan käytännöille. 1920- ja 30-lukujen vallitsevaa naiskansalaisuutta on luonnehdittu perheenemännystä tai rationaalisen äitiyden ja kotitalouden hoitajan yhdistelmäksi. Perheenelatusvelvollisuus tuli avioittolainsäädännössä ja vaimen kesken siten, että vaimon katsottui suorittavan oman osuutensa toiminnalla kodissä, kotitalousyöytä tekemällä ja lapsia kasvatamalla.\(^{18}\)

Kansalaissodan jälkeessä Suomessa kodin ulkopuolinen työelämä nähtiin alisteiseena naisten perheenemännän ja äidin roolille. Tämän perusmallin rikkomista pidettiin poikkeavuutena tai jopa rikollisuutena naisten varsinaisen kutsumustyötä vastaan. Irma Sulkusen mukaan tämä roolimuodon tuuli ole teollistumisen aikansa valtavuus- ja yhdistelmäksi. Perheenemännystä ja hevostaan käytetään, etteivät näitä seikkoja voidaan tarkkailemattomasti jäljellä työmarkkinoilla vielä nykyäänkin vaikeuttaa tekemällä.\(^{19}\)


Yleisimmät käännökkohtia olivat tavallisia ja universaaleja henkilökohtaisena elämän liittyviä tapahtumia. Yleisin kaikkien tärkeimmistä myönteisiä elämyksiä on säännöllistä liittyvää pari-suhteeseen, toisessa yleisin lapsiin, kolmanneksi yleisin työssä tai opinnoissa onnistumiseen. Naiset mainitsivat lapset tärkeiksi käännökkohtiksi kaksi kertaa useammin kuin miehet. Miehet puolestaan mainitsivat naisia useammin avioittoon liittyviä käännökkohtia. Ikäluokkiin liittyvät erot olivat vähäisiä.\(^{21}\)

Korkeakoulututkinnon suurittaneet mainitsivat selvästi maita useammin menestyksen työssä ja koulutuksessa tärkeimmäksi myönteiseksi käännökkohtaksi. Parisuhtetta ja lapsia he pitivät huomattavasti harvemmin myönteisenä käännökkohtana.\(^{22}\)

---

18 Sulkunen 1989, 115; Sarla 1994, 75.
19 Sulkunen 1989, 81.
22 Hoikkala & Purhonen 2008, 41.
Yhä useammasta inhimillistä olemassaoloa, arkielämää ja työtä koskevasta asiasta puhutaan nykyään ajan kautta: kiire, ajan niukkuus, ajankäyttö, ajan hallinta, ajan orjus tai herruus. Kun keski-iän käännepisteissä kadutaan elettä elämää, kadutaan nimenomaan ajankäyttöä. Koskaan ei kuitenkaan kaduta sitä, ettei ole käytetty enemmän aikaa työntekoan, vaan että perheelle on annettu liian vähän aikaa.23


Tietotyöläisten kohdalla työajan käsityset ja entistetut työ-ajan välillä on häilyvä. Samalla kun osaamisvaatimukset kasvavat, työ ja sen tekeminen ovat irtaantumassa ajasta ja paikasta. Työaikojen paikallinen räätälöinti yleistyy, ja paikallistason työaikajohtaminen, jossa myös emisies kantaa vastuuta työajattoman työn ja leipoajoista, lisääntyy.25 Tietotyöstä alkanut työskentelykulttuuri työn jatkamisesta työpäivän jälkeen kotona on levinyt myös muille aloille.26

Myös elämänvytylen vaihtelu ja valinnaisuus on lisääntynyt. Toisit elämänvytyt ovat palkkatyökeskeisempiä kuin toiset. Erityisesti nuorilla työntekijöillä palkkatyö on vain yksi, mutta ei ainut elämänalbume.27 Uuden sukupolven työihin kiinnittymisessä korostuvat työn mielenkiintoisuuden, hyvän työyhteisön ja esimiestyön, osallistumismahdollisuuksien sekä työn ja muun elämän yhteenviittamisen mahdollisuuden merkitys. Y-sukupolven tulo työelämään johtaa työelämänmuutokseen ja on oppimisprosessi myös yritysten näkökulmasta.28

Elämänvytylien joustavuus ja muiden elämänalueluiden priorisoiminen työelämän edelle johtuu osittain myös työelämän muutumisesta. Entistä harvempi yritys voi rakentaa luottamusta henkilööönsä entiseen tapaan ihmisten lojaalisuuden vastineeksi luvattavan varman tai eliniikäisen työpaikan pohjalle. Tilalle on tullut uudelta pohjalta rakentuva psykologinen sopimus, jonka ytimenä on ihmisen aloitteellisuuden, luovuuden, sitoutumisen ja osamisen vaihtaminen työnantajan lupaukseen työllistyyvyydestä ja mahdollisuudesta sovittaa työn tekemisen tapoja paremmin yhteen ihmisen elämäntilanteen ja -tyylin kanssa.29

24 Aalto 2015, 115; Pääkkönen & Hanifi 2011.
28 Alasoini 2010, 56.
29 Alasoini 2010, 53.
2 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN TYÖHÖN, PERHEESEEN JA HARRASTUKSIIN VUONNA 2015


2.1 Työ


Lähes yhtä monelle on tärkeää, että työstä saa riittävän toimeentulon (88 %). Naisille tämä on hieman tärkeämpää kuin miehillä ja eläkeikäisille tärkeämpää kuin työikäisille. Tehtäväryhmistä johtavassa asemassa arvostavat riittävää toimeentuloa muita enemmän. Asuinpaikkakunnista korostuvat muulla pääkaupunkiseudulla eli Inkoossa, Järvenpäässä,
Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin vuonna 2015


Suomalaisten käsityksissä työstä korostuvat varsin selvästi yksilölliset motiivit: työn tekijälleen tuottama tyydytys, riittävän toimeentulon saaminen ja itsensä toteuttaminen sekä uralla eteneminen ja vaurastuminen. Yhteisöllisistä motiiveista työ kutsumuksena ja elämäntehtävänä ovat työtä koskevista väitteistä kaikkein vähiten suosittuja, auttaminen ja palvelu keskivaiheilla.


Kyselytutkimuksen tulokset heijastelevat myös miesten ja naisten sijoittumista työelämässä eri tehtäviin niin koulutuksen kuin ammattienkin puolesta. Miehet ovat naisia useammin...

Vaikka sukupuolen mukaista minkä tahansa sektoriaalialtaan tärkeää osuus jatkuvasti kasvaa, tähän vaiheeseen liitettyä työn keskeisyyttä ja tärkeyttä on keskittynyt naisille. Koulutusaste ja työelämän osuuskin tärkeässä osassa kehittyi naisiin laajaan määrään, ja naiset ovat osallistuneet jopa suurempaan osuuteen mahdollisuuksien ja toimihenkilöiden rekrytoinnissa. Toimihenkilöiden osuus työpaikoissa on suurempi, vaikka kyseessä on sekä suuremmat koulutusasteet että osuus työelämään. 

Naiset kuitenkin kokevat työnsä tärkeäksi ja merkityksellisemmäksi kuin miehet. Merkityksellisyyden kokemuksit korostuvat naisvaltaisella kuntasektorilla ja erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla, missä 78 prosenttia koki päivittäin työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Naiset kuitenkin kokevat työnsä tärkeäksi ja merkityksellisemmäksi kuin miehet. Merkityksellisyyden kokemuksit korostuvat naisvaltaisella kuntasektorilla ja erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla, missä 78 prosenttia koki päivittäin työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Naiset kuitenkin kokevat työnsä tärkeäksi ja merkityksellisemmäksi kuin miehet. Merkityksellisyyden kokemuksit korostuvat naisvaltaisella kuntasektorilla ja erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla, missä 78 prosenttia koki päivittäin työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Naiset kuitenkin kokevat työnsä tärkeäksi ja merkityksellisemmäksi kuin miehet. Merkityksellisyyden kokemuksit korostuvat naisvaltaisella kuntasektorilla ja erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla, missä 78 prosenttia koki päivittäin työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Naiset kuitenkin kokevat työnsä tärkeäksi ja merkityksellisemmäksi kuin miehet. Merkityksellisyyden kokemuksit korostuvat naisvaltaisella kuntasektorilla ja erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla, missä 78 prosenttia koki päivittäin työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi.
vähemmän löytyy näin ajattelevia, eivätkä yli 30-vuotiaat muodosta enää yhtenäistä ryhmää nähemyksissään työn merkityksestä elämässälöntä. Alle 30-vuotiailla työn yhteiskunnallinen hyödyllisyys ei ole yhtä tärkeä kiinnitymysen kriteeri kuin heitä vanhemmilla, vaan tärkeämmäksi on nousut työn mielenkiintoisuus ja yhteensopivuus omien arvojen kanssa. Suhde työhön on yksilöllistymässä ehkä pysyvästi.\[44\]

Suuri linja iän yhteydestä työasenteisiin on selvä: mitä vanhemmasta henkilöstä on kysymys, sitä tärkeämpää työ on hänelle. Työn tärkeänä pitäminen kasvaa selvästi yli 40-vuotiailla, ja käsitys työstä velvollisuutena yhteydessä työaineistoon kohtaan yleistyy yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä.\[45\] Lapsettomille pareille on tärkeämpää kuin perheellisille ja sinkuille, että työ tuottaa tyydyttää ja siitä saa riittävän toimeentulon. Mahdollisuus edetä uralla ja saada lisää vastuuta sekä auttaa ja palvella muita ovat tärkeitä lapsettomille, mutta myös niille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Kaikenikäisten vanhemmille ja huoltajille on niin ikään tärkeää, että työssä voi toteuttaa itsän ja että se on kutsumustehtävä. Perheissä, joissa on aikuisia lapsia, työ on eläintehtävä, jolle ihminen on omistautunut.


Aiempien tutkimusten mukaan työ koetaan tärkeämmäksi elämässä niissä ammatitarkoituksissa, joissa työn ja muun elämän erillään pitäminen on vaikeinta tai työ on suoranaisen elämäntapana. Tällaisia ovat tyyppillisimmin maanviljelyjät, yritysjät ja johtavassa asemassa olevat.\[46\]


Vain harva on tutkimusten mukaan ihanneityössä, mutta noin puolet palkansaajista on lähellä sitä. Nämä kokevat olevansa oikealla alalla, mutta joku tai jotkin asiat työpaikalla

---

\[44\] Alasoine 2010, 14.
\[45\] Myllyniemi 2006, 31–32.
\[46\] Haavisto 2010, 25.
ovat pielessä. Lemmät toimihenkilöt kokevat olevan lähempänä ihanneetyötä kuin alemmat toimihenkilöt ja työntekijäasemassa olevat kokevat olevansa kaikkein kauimpana ihanneetyöstään. Työstä ei kuitenkaan tee ihanneetyötä hyvää palkka, vaan työviihtyvyys lisääntyy eniten kehittämällä työskentelyn itsemäärää, sosiaalisia suhteita työpaikalla ja työn mielekkyyttä.47

Työntekijöillä on myös heikommat ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet. Tätä on tutkimuksissa pidetty huolestuttavana, koska yritysten kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän niiden kykyyn hyödyntää koko henkilöstön tietoa ja osaamista. Osaamista kehittävä täydennyskoulutus kohdistuu kuitenkin työpaikoilla eniten johtajiin ja asiantuntijoihin.48

Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin vuonna 2015 ovat pielessä. Ylemmät toimihenkilöt kokevat olevansa lähempänä ihanneetyötä kuin alemmat toimihenkilöt ja työntekijäasemassa olevat kokevat olevansa kaikkein kauimpana ihanneetyöstään. Työstä ei kuitenkaan tee ihanneetyötä hyvää palkka, vaan työviihtyvyys lisääntyy eniten kehittämällä työskentelyn itsemäärää, sosiaalisia suhteita työpaikalla ja työn mielekkyyttä.47

Työntekijöillä on myös heikommat ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet. Tätä on tutkimuksissa pidetty huolestuttavana, koska yritysten kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän niiden kykyyn hyödyntää koko henkilöstön tietoa ja osaamista. Osaamista kehittävä täydennyskoulutus kohdistuu kuitenkin työpaikoilla eniten johtajiin ja asiantuntijoihin.48

Sukupolvi sitten työltä vaadittiin haasteellisuutta, kehittävyyttä, vaihtelevuutta, itsemäärää ja vuorovaikutuksellisuutta. Nämä vaatimukset ovat suurelta osin toteutuneet, mutta nykytilanteessa ne eivät tuota hyvinvointia työssä. Työpaineiden tulkinta palvelulaitaistuneessa työssä vaatii uudenäköistä ja uudenlaista täydennystä.49

Viime vuosina työelämästä käytävään keskusteluun on tullut käsittä "uusi työ", jolla on kuvattu muuntuina työn käytäntöjä tekijän roolin korostumisesta aina erilaisiin työn organisointumisen muotoihin. Käsittelleä korostetaan työn muutosta "aihotyöksi", vuorovaikutuksen, hajautuneen verkostotalouden mukaisuuden sekä työajatollisuuden kohdentumista. Uudessa työssä työntekijän on osattava ohjata työntekoa itse ja pyytää demokratiaa, elämän kehittymistä ja yritystoimintaa.50

Työn otaksutaan subjektiivisesti siten, että sen riippuvuus tekijäästä ja tänään motivatiosta, sitoutumisesta ja persoonasta kasvaa. Organisaatiot hakevat uusia tapoja lisätä työntekijöiden motivatiota tarjoamalla yksilöllisistä tarpeista lähteviä "aihoja", jotka koskevat esimerkiksi työaikojen pituutta ja sijoittumista, työn tekemisen paikkoja, työn sisältöjä, ympäristöjä ja työntekijöiden organisointoon liittyvänä tapana.51

Myös tulotasolla näyttää olevan vaikutusta asenteeseen työssä. Pienituloisille (talouden yhteenlasketut bruttotulot 10 000–20 000 euroa vuodessa) työ on suurempituloisia useammin kutsumustehokkaampi. Keski- ja suurituloisille (talouden yhteenlasketut bruttotulot yli 30 000 euroa vuodessa) on pienituloisia useammin tärkeämmissä alueissa. Tulojen kasvaessa (talouden yhteenlasketut bruttotulot 50 000 euroa vuodessa) työssä koetaan tärkeäksi se, että työ tuottaa työnhedystä. Suurituloiset (talouden yhteenlasketut bruttotulot yli 70 000 euroa vuodessa) kokevat muihin tulonlähteisiin useammin.52

Suurituloisille työn adiemmasotetut ja elämäntä työ aivoissa, jonne he ovat omistautuneet. Vaurastuminen työtä tekemällä on selvästi ollut heille tärkeää. He voivat toteuttaa itseään työssään. Heille on tärkeää, että työstä saa riittävän toimeentulon.53

EVAn arvo- ja asennetutkimuksen 2010 mukaan 55 prosentilla suomalaisista työ merkitsee joko hyvän suuresta määrin tai paljolti vain keinoa toimeentulon hankkimiseksi. Lähä yhtä monelle (47 %) työntekoe on pääasiassa keino rahoittaa muita, kiinnostavampia aktiviteetteja. Tulokset korostavat "yhtältä työn keskeistä ja sinänsä luonnollista merkitystä toimeentulon

47 Antila 2006, 5, 22.
51 Alasoini 2012, 9.
lähteenä ja toisaalta työnteon ja siitä saatavan korvauksen logista yhteyttä”. Ansaitsemisaspektia voidaan Haaviston mukaan tulkitä myös niin, ettei työ sinänsä tule elämän tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Työ on tärkeä onnen osatekijä, mutta ei ainoa: työ sijoittuu eri onnen osatekijöiden vertailussa vain jonkin verran keskimääräistä korostetummassa.52


2.2 Perhe


Enemmän kuin neljä viidestä pitää tärkeänä saada auttaa ja palvella perheenäisenä (83%). Naisille se on hieman tärkeämpää kuin miehille. Halu auttaa ja palvella perheenäisenä kasvaa iän myötä, ja tärkeintä se on eläkeikäisille. Eri tehtävistä se korostuu kotiaidien ja -isien tehtävissä sekä perhemuodoista perheissä, joissa on alaikäisiä tai jo kotoa muuttaneita lapsia. Kouluksista suorittaneet auttajat ovat useammin ammattitaitoisten-, teknisten-, kauppa- ja palvontateollisuuden sekä opiston käyneistä ja asuinpaikkakunnista korostuu muu pääkaupunkiseutu (Inkoo, Järvensää, Karkkilä, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipo, Tuusula ja Vihti). Mustasalan näin ajattelevat ovat useammin suurituloiset (talouden yhteenlasketut bruttotulot yli 70 000 euroa vuodessa) ja uskonnoltaan ortodokset ja luterilaisia.

Nälä viidestä ajattelee, että perheen parissa he saavat olla sitä, mitä todella ovat (82%). Naiset ajattelevat näin miehiä useammin ja eläkeikäiset muita ikäluokkia yleisemmin. Kotiaidit ja -isät saavat olla perheen parissa omaitsenä muissa tehtävissä toimia useammin. Asuinpaikakunnista ajattelen ei ehdottomasti kannatusta erityisesti muulla pääkaupunkiseudulla eli Inkoossa, Järvenpäässä, Karkkilassa, Keravalla, Kirkkonummella, Nurmijärvelä, Sipoossa, Tuvusallassa tai Vihdissä asuvilta sekä perhemuodoista talouksilta, joissa on alaikäisiä lapsia. Kouluksista

52 Haavisto 2010, 34.
Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin vuonna 2015

korostuu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ja tuloluokista suurituloiset (talouden yhteenlasketut bruttotulos yli 70 000 euroa vuodessa). Muihin uskonnollisiin yhdykskuntiin kuuluvat korostavat tätä useammin kuin luterilaiset, ortodoksidet ja uskonnottomat.


Maarit Hytönen

Perheen perustaminen on yhteiskunnallinen velvollisuus

Perhe on minulle kutsutestehtävä

Perhe on minulle elämäntehtävä, jolle olen omistautunut

Perhe vain kuuluu ihmisen elämään

Perhe on minulle elämän- ja palkutestehtävä, jolle olen omistautunut

Perhe on minulle kutsumustehtävä

Perheen perustaminen on yhteiskunnallinen velvollisuus


Minulle on tärkeää saada auttaa ja palvella perheenjäseniä

Perhe on minulle elämän- ja palkutestehtävä

Perhe on minulle kutsumustehtävä

Perheen perustaminen on yhteiskunnallinen velvollisuus


Perhe perustaminen on miehille yhteiskunnallinen velvollisuus useammin kuin naisille. Naisille puolestaan on miehiä tärkeämpää saada auttaa ja palvella perheenjäseniä. Perhe lisää naisten elämänlaatua ja on heille kutsumustehtävä useammin kuin miehillä. Perheen parissa naiset saavat olla sitä, mitä todella ovat, ja toteuttaa itseään miehiä yleisemmin. Sukupuolet eivät eroa toisistaan väärtämissä perhe vain kuuluu ihmisen elämään ja perhe on minulle elämän- ja kutsutestehtävä, jolle olen omistautunut.

Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin vuonna 2015

Käyttävät ansiotyöhön eniten aikaa. Tästä syystä pienten lasten isien vapaa-aikakin rakentuu työpaikalla solmittujen ystävyys- ja Harrastussuhteiden varaan. 53

Eläkeikäisten (65–79-vuotiaat) osuus oli kaikissa perheissä koskevissa väärtimissä muita ikäryhmiä suurempi. Ehkä perheen arvokkuuden hahmottaa lopulta kokonaisuudessaan vasta sitten, kun hekin henkinen pikkulapsivaihe on ohi tettu ja lapset ovat kasvanneet aikuisiksi.

Myös rikkain väestöosa (talouden yhteenlasketut bruttotulot yli 70 000 euroa vuodessa) pitää kaikkia perheissä koskevia muita tuloryhmiä tärkeimpänä, poikkeuksena vain väite perheestä yhteiskunnallisena velvollisuutena, joka on tärkeää kaikille niille talouksille, joiden bruttotulot ovat yli 30 000 euroa vuodessa.

Maaseutumaisissa kunnissa perhe lisää elämän laatua ja on kutsumustekiviä mutta suurin osa asukkaita yleisemmin. Toisaalta maaseutumaisissa kunnissa perhe vain kuuluu ihmisen elämään ja perheen perustaminen on yhteiskunnallisena velvollisuus. Pääkaupunkiseudulla puolestaan korostetaan muita alueita usein, että perheessä voi toteuttaa itseään. Mullu päärakentus yleisemmin (Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti) pidetään itse tärkeämpänä saada auttaa ja palvella perheenjäseniä kuin muilla paikkakunnilla. Heillä perhe on elämänätehtävä, jolle he ovat omistautuneet, ja perheen parissa he saavat olla sitä, mitä todella ovat, muualla asuvia useammin.

Pelkällän perus tai kansakoulun käyneet pitävät perheen perustamista yhteiskunnallisena velvollisuutena muun koulutuksen saaneita useammin. Teknisen-, kauppa-, ammattikoulun tai opiston käyneet korostavat, että perhe vain kuuluu ihmisen elämään ja heille on tärkeää saada auttaa ja palvellaa perheenjäseniä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille perhe on muita koulutuksia useammin kutsumustekiviä ja elämänätehtävää, jolle he ovat omistautuneet. Perheen parissa he voivat toteuttaa sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä. Perheen parissa he voivat toteuttaa sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä.

Maanviljelijät korostavat perheen perustamista yhteiskunnallisena velvollisuutena ja perheen kuulumista ihmisen elämään muita tehtävää varten useammin. Muut perheeltä koskevat väittämät ovat kotitehtävillä ja -isille tärkeämpiä kuin muissa tehtävissä toimiville: heille perhe on elämänätehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Perheen parissa he voivat toteuttaa sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä. Perheen parissa he voivat toteuttaa sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä.

Perheitä koskevat väittämät ovat esimerkiksi vasta-aikakaa niiltä, joilla on oma perhe. Kaikissa perhesuhteissa, joissa on minkä tahansa ikäisissä lapsia, yhdistää aitous, että perhe on elämän laatu. Perheissä, joissa on alue- tai valtakunnallisten ja yhteiskunnallisten alueiden inhimisen elämän laatu ja perheen perustaminen on yhteiskunnallisena velvollisuus. Lapsettomat parit ovat perheellisten kanssa yhtä mieltä sitä, että perheessä he voivat toteuttaa sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä.

Luterilaisille on muita uskontoja ja uskonnottomia tärkeämpiä saada auttaa ja palvella perheenjäseniä sekä mahdollisuus toteuttaa perheessä sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä sekä mahdollisuus toteuttaa perheessä sitä, mitä heillä on tärkeää auttaa ja palvella perheenjäseniä. Muihin uskonnollisiin yhdistykiin kuuluville ja ortodokseille perhe on kutsumustekiviä. Muihin uskonnollisiin yhdistykiin

kuuluville puolestaan ovat kaikki loput perhettä koskevat väärtämat tärkeämpää kuin luterilaisille, ortodokseille ja uskonnottomille: perhe lisää elämän laatua, perhe vain kuuluu ihmisen elämään, perheen parissa saa olla sitä, mitä todella on, ja perhe on elämän tehtävä, jolle henkilö on omistautunut, perheen perustaminen on yhteiskunnallinen velvollisuus. Muiden kuin luterilaisten määrä on kuitenkin tässä tutkimuksessa pieni, joten uskontokunnan tai siihen kuulumattomuuden vaikutuksesta ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

2.3 Harrastukset


Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin vuonna 2015

ovat pienet (10 000–20 000 euroa vuodessa). Muihin uskonnollisiin yhdistyksiin kuuluvat korostavat tätä useammin kuin luterilaiset, ortodoksit ja uskonnottomat.


Kaikkein vähiten kannatusta saa ajatus, että harrastus on elämäntehtävä, jolle henkilö on omistautunut (24 %). Miehet kokevat ajatuksen enemmän omalle ja naiset. Ikäryhmistä erityisesti nuoret (15–24-vuotiaat) kokevat harrastuksen elämäntehtävänäan. Koulutuksista korostuu perus- tai kansakoulu ja ammateista maanviljelijät. Asuinpaikkakunnista painottuu maaseutumaiset kunnat ja tuloluokista pienituloiset (talouden yhteensä bruttotulot alle 10 000 euroa vuodessa) ja uskonnosta luterilaisuus. Perhemuodonlukui ei ole vaikutusta.

Harrastusten yksilölliset intressit tulevat esiin erityisesti naisilla, mikä korostaneet harrastusten asemaa työn ja perheen vastapainona. Naiset voivat miehiä useammin toteuttaa harrastuksessa itsään. Miehille puolestaan on tärkeämpää kuin naisille saada auttaa ja palvella muita sekä luoda hyödyllisiä kontakteja harrastuksen avulla. Harrastus on miehillä useammin kuin naisille kutsumustehtävä ja elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Miehille on naisia ominaisemppaa ajatella, että jokaisella kuuluu vähintään yksi harrastus. Sukupuolueet jakavat käsitöksen harrastuksesta itsensä kehittämisen välineenä ja että harrastuksessa he saavat olla sitä, mitä todella ovat.


Opiskelijoille ja koululaisille sekä asiakunnille, toimihenkilöille ja yleisille toimihenkilöille on muissa tehtävissä toimivia tärkeämpää, että harrastuksessa voi kehittää itsään ja olla sitä, mitä todella on. Toimihenkilöt, yritystä ja työttömiät korostavat muissa tehtävissä olevia useammin, että harrastus auttaa luomaan hyödyllisiä kontakteja. Maanviljelijöille harrastus on muissa ammateissa toimivia useammin kutsumustehtävä ja elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Joitavassa asemassa olevat puolestaan pitävät tärkeänä sitä, että harrastusten parissa he voivat olla sitä, mitä todella ovat. Eläkeläisille on tärkeää, että he saavat auttaa ja palvella muita harrastuksen avulla. Heidän mielestään jokaisella kuuluu ainakin yksi harrastus.


Lapset, parit ja perhemuotoja parit parit korostavat muita perhemuotoja useammin, että he voivat kehittää ja toteuttaa harrastuksessaan. Perheissä, joissa on alaikäisiä, harrastus on kutsumustehtävä. Perheissä, joissa on aikuisia lapsia, korostetaan muita perhemuotoja useammin, että jokaisella kuuluu olla ainakin yksi harrastus, ja harrastus auttaa luomaan hyödyllisiä kontakteja. Heille on muita tärkeämpää saada auttaa ja palvella muita harrastuksen kautta. Kaikenlaiset
Suomalaisten suhtautuminen työhön, perheeseen ja harrastuksiin vuonna 2015

perheet ja perheettömät korostavat yhtä usein, että harrastusten parissa he saavat olla sitä, mitä todella ovat ja että harrastus on elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat katsovat muualalla asuvia yleisemmin, että he voivat toteuttaa itsään harrastuksessaan. Tampereella asuvat puolestaan kokevat muualalla asuvia useammin, että harrastusten parissa he voivat olla sitä, mitä todella ovat. Taajaan asutuissa kunnissa ajatel laan muita useammin, että harrastus auttaa luomaan hyödyllisiä kontakteja. Maalaiskunnissa sen sijaan korostetaan tärkeimmäksi kuin muualalla saada auttaa ja palvelu muita harrastuksen kautta. Maaseutumaisissa kunnissa puolestaan korostetaan muita asuinpaikkoja yleisemmin, että jokaisella kuuluvu olla vähintään yksi harrastus ja että harrastus on heille kutsutustehdä ja elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Asuinpaikasta riippumatta kaikille on yhtä tärkeää, että harrastuksessa voi kehittää itsään.

Kaikkein pienituloisimmalle (talouden yhteenlasketut bruttotulot alle 10 000 euroa vuodessa) harrastus on enemmän ansaitsevia useammin kutsumustehtävä ja elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Hieman enemmän ansaitsevat (talouden yhteenlasketut bruttotulot 10 000–20 000 euroa vuodessa) korostavat muita tärkeämpää tuloja useammin, että jokaisella kuuluvu olla vähintään yksi harrastus. Seuraavassa tulojakaussa (talouden yhteenlasketut bruttotulot 20 000–30 000 euroa vuodessa) puolestaan painotetaan enemmän kuin muissa, että harrastusten parissa he saavat olla sitä, mitä todella ovat. Harrastus auttaa luomaan hyödyllisiä kontakteja osoittautuvia yleisemmin, jossa talouden yhteenlasketut bruttotulot ovat 20 000–50 000 euroa vuodessa) ja muiden palveleminen ja auttaminen harrastusten kautta, kun talouden yhteenlasketut bruttotulot ovat 30 000–50 000 euroa vuodessa. Kaikkein rikkaimmalle (talouden yhteenlasketut bruttotulot yli 70 000 euroa vuodessa) muita tärkeämpää on itsensä toteuttaminen ja kehittäminen elämäntehtävissä.

Luterilaisille on muita uskontoja ja uskonnottomia tärkeämpää, että harrastuksessa voi toteuttaa itsään ja olla sitä, mitä todella on. Luterilaisille on muita yleisempää, että harrastus on elämäntehtävä, jolle he ovat omistautuneet. Ortodoksit puolestaan korostavat muita useammin, että harrastus on heille kutsutustehdä, harrastus auttaa heitä luomaan hyödyllisiä kontakteja ja harrastuksessa voi kehittää itsään. Ortodoksien määrä on tässä kyselystä varsin pieni, joten ortodoksisuuuden vaikutus suurin sen osalta, etävät mitä meneviä johtopäätöksiä.

2.4 Tärkein elämän osa-alue

korostuu Helsinki, ammateista yrittäjät ja perhemuodoista sinkut. Kouluutuksestaan työn pri-
orisojat ovat yliopisto- ja korkeakoulututkinnon suorittaneita ja tulotasoltaan pientuloisia
(talouden yhteenlasketut bruttotulot 10 000–20 000 euroa vuodessa). Kaikkien suurituloi-
simmat pitävät työtä tärkeänä elämän osa-alueena kaikkein vähiten. Työn arvostajissa on
erityisen paljon mihinkään uskonnonjälkeen yhdistunutta kuulumattomia.

Harrastuksen itselle tärkeimmäksi elämän osa-alueeksi valitsi 12 prosenttia. Miehille har-
rastus on elämän tärkein osa-alue useammin kuin naisille. Harrastuksia priorisoivat muita
ikäluokkia useammin 25–34-vuotiaat. Suinpaikoista korostuu Tampere. Erityisesti työttö-
mät ja sinkut priorisoivat harrastuksia. Kouluutuksestaan he ovat yliopistokoulututkinnon
(talouden yhteenlasketut bruttotulot alle 20 000 euroa vuodessa). Heissä on erityisen paljon
mihinkään uskonnonjälkeen yhdistunutta kuulumattomia.

Tämän kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat, että työelämä ei ole enää ihmisen tär-
kein elämänä, mutta se on osa sitä. Jos ihmisellä on perhe, se menee kuitenkin työn
edelle. Tämä tulee hyvin esiin erityisesti elämän ruuhkavuosia viettäviä nuorten aikuisten
haastatteluissa:

_Työ on minulle tärkeä elämänä, mutta perhe tulee tärkeä elämän osa-alueena ensimmäisenä
ja auttaa säilyttämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välin.[…] Vaikka pidän työstä
erittäin paljon, elämänä on perhe ja perhe tulee ensimmäiseksi[54]

Tutkimus taantuman vaikutuksista lastenhankinta-aikeiden ja -ihanteiden kehitykseen Eu-
ropassa osoittaa, että lastenhankinta-aikeet ovat selvästi vähentyneet varsinkin maissa, jotka
kärsivät eniten vuonna 2008 alkaneesta taantumasta.[55] Myös Suomessa hedelmällisyysluvut
ovat kääntyneet laskuun vuonna 2008 lähes kaikissa ryhmissä. Taantuma vaikuttaa erityisen
selvästi nuorten aikuisten lastenhankintaan (alle 35-vuotiaat), mutta myös 31–35-vuotiaiden
ensimmäistä lastaan hankkivien kohdalla on tapahtunut käänteä alaspäin. Lastenhankinnan
aloittamisen siirryminen lähelle 30. ikävuoitto merkitsee kuitenkin sitä, että taantuman pit-
kittyessä entistä useampi ei pysty saavuttamaan haluamaansa lapsimäärää.[56]

Myös vuoden 2015 perhebarometrin mukaan suunniteltu lapsimäärä vaihtelee talouden
tulotason mukaan. Vähiten lapsia suunnitellaan pientuloisten talouksissa. Keski- ja
suurituloiset eivät juuri eroa toisistaan aiotun lapsiluvun suhteen. Suurituloiset ja ylempään
keskiliukokaan tai yläluokkaan kuuluvat suunnittelevat muita useammin hankkivansa vähintään
kolme lasta. Työttömät puolestaan suunnittelevat hankkivansa vähemmän lapsia kuin muut
ja heissä on enemmän niitä, jotka suunnittelevat jäävänsä kokonaan lapsellomiksi.[57]

Muiden elämäneluiden kuin perheen ja työn painottaminen liittyy tutkimusten mukaan
paitsi nuoreen ikään, myös professionaalis-managerialaisen keskiliukan reunoille sijoittumis-
seen. Jos työ ei tarjoa riittävää itsenäisyyttä, sitä haetaan harrastuksista.[58]

54 Kotiliesi 2/2016, 10.
55 Miettinen 2015, 29; Testa & Basten 2012.
56 Miettinen 2015, 17–18.
57 Miettinen 2015, 50–51.
Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli jouluussa 2015 19,2 prosenttia.\(^59\) Noin kolmasosa kaikista työttömistä on alle 25-vuotiaita. 25–35-vuotiaista miehistä 27 prosenttia ja naisista 17 prosenttia tekee pääasiassa projektyötä.\(^60\)

Suomen suuri nuorisotyöttömyys ja pätköytöt näyttävät merkitsevän syrjäytymistä paitsi työelämästä myös perhe-elämästä. Nuorten sukupolvien onnistunutta kiinnittymistä työelämään on pidetty erittäin tärkeänä työelämän elinvoimaisuuden sekä kansallisen tuottavuuden kannalta.\(^61\) Huoli on aiheellinen monessakin merkityksessä: sekä ikäluokan itsensä yhteisön integroitumisen että uuden työvoiman syntyvyden kannalta.

---

\(^59\) Suomen virallinen tilasto: Työvoimatutkimus 2015.
\(^60\) Bergbom & Janhonen & Toivanen 2013, 47.
\(^61\) Väänänen & Toivanen & Kokkinen 2013, 37.
3 KAHDEKSAN SANAA ELÄMÄNTEHTÄVÄSTÄ


Kertoessaan omasta elämästään ihminen valikoi ja arvioi, mitä hänen elämässään on tapahtunut, mistä hän haluaa puhua ja mistä ei.64 Lehteen painettuna haastattelussa tästä kertomusta on muokannut toimittaja, jolla on omat näkemyksensä ja korostuksetensa. Yleensä suullisesti tehty haastattelu on saatun kirjallisen muodon ammattikirjoittajan käsissä, ja hänellä on ehkä jo ennen haastattelua ollut näkemys siitä, millainen juttutyyppi on tekeillä. Tämän vuoksi ei ole selvä, kumman näkemys tai sanoitus elämänjohtamisesta on kulloinkin saanut kirjallisen asun. Siksi tässä tutkimuksessa ei voi tyyjentää sanoja, kuvaako se enemmän haastateltavien vai haastattelijoiden käsitystä haastatteluvien elämänjohtamisesta.

Lehdissä ihmiset yleensä esiintyvät omilla nimillään ja kasvoillaan. Henkilöiden tunnistaminen ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa ole olennaista, joten esimerkiksi etun- ja sukunimia on poistettu. Myöskään lasten nimiä ei mainita, vaan puhutaan lapsesta, tytöstä tai pojasta. Myös suorista lainauksista nimen on poistettu.

Alaotsikot eli elämänjohtavista kuvaavat kahdeksan sanaa nousevat suoraan lehtiaineistosta. Näillä sanoilla artikkeleissa kuvattiin haastattellun henkilön elämää ja hänen valitsemaansa elämäntapaa.

62 Kansallinen Mediatutkimus 2015.
63 Kansallinen Mediatutkimus 2015.
3.1 Kutsumus

Kutsumus-sanan käyttäminen liittyi lehtiaineistossa nimenomaan kristilliseen elämänmuotoon ja vakaumukseen. Vain Askel- ja Kotimaa-lehdissä käytiin tutkimusajanjaksonesti aikana sanaa kutsumus.65


Sain nuorena kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Totta kai oma persoona vaikuttaa työhön ja sen pitääkin. Jos koen kutsumusta tietyyn työmuotoon, tulee siitä myös parempia tuloksia.68

Ihminen voi myös rohkeasti kokeilla uusia asioita, mikäli ne eivät ole käskeyjen vastaisia. Jos valinnasta seuraa iloa ja rauhauksesta, tie on oikea. Jos valinnasta seuraa ahdistus, tie ei ehkä ole oikea. Tai ajankohta on vääärä. Joka tapauksessa kannattaa peruuttaa.69

Kutsumus ei aina ole itsestään selvä. Se löytyy ajan myötä, kokelemalla, yrityksen ja erityiskaudesta. Kutsumus ei ole sankaritekoja, vaan oman arkinsen työn tekemistä.70

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos koen kutsumusta edelleen kappaleen tietystä työmuotoon, tulee siitä myös parempia tuloksia.68

Ihminen voi myös rohkeasti kokeilla uusia asioita, mikäli ne eivät ole käskeyjen vastaisia. Jos valinnasta seuraa iloa ja rauhaa, tie on oikea. Jos valinnasta seuraa ahdistus, tie ei ehkä ole oikea. Tai ajankohta on vääärä. Joka tapauksessa kannattaa peruuttaa.69

Kutsumus ei aina ole itsestään selvä. Se löytyy ajan myötä, kokelemalla, yrityksen ja erityiskaudesta. Kutsumus ei ole sankaritekoja, vaan oman arkinsen työn tekemistä.70

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67

Jos etsin kutsumuksen seurakunnan työhön ja ajattelin ensin, että se olisi nuorisotyötä. Opintojen aikana kutsu kuitenkin vahvistui auttamistyön puolelle, kun opin lisää diakoniasta ja siitä, mitä itse halusin.67
Toisaalta työpaikat ja jopa työtehtävät voivat vaihtua, mutta kutsumus säilyy. Toinen haastateltava ajattelee seuraavansa samaa kutsumusta, jota hän on toteuttanut eri työpaikoissa yli 20 vuotta.72

Itse asiassa kaikesta työstä voi tehdä oman vakaumuksen mukaista. Uskoon kuuluvat myös teot.73 Kutsumuksen täyttäminen on sitä, että toimii vakaumuksensa ja arvojen mukaisesti.74

_Haluan että uskoni näkyy tavassa, jolla teen maallista työtä. Siis tanssikoulun ilmapiirissä ja siinä, miten kohtelen oppilaitani._75

Kutsumus voi olla myös rukousvastaus, jopa edellisten sukupolvien rukousten:

_Rukoussverkkomme ulottuu sukupolvien taakse. Isäni oli pappi ja äitini teologi. Myös äi-dinisä oli pappi, joka rukoili, että joku hänen lapsistaan lähtisi lähetystyöhön. Hänen lapsensa eivät kokeneet sitä kutsua. Minulle, lapsenlapselle, lähetystyöhön lähteminen oli haave jo lukiossa._76

Mutta rukoileminen itsessäänkin voi olla kutsumustehtävä, jolla liiytyään edellisten sukupolvien – edellisten rukoilijoiden – ketjua. Eräs haastateltava puhuu delegaatiosta, hyvien ihmisten sukupolvet ylittävästä ketjusta, joka esitti haasteen tai kutsun tehtävään. Samaa viestää kerrottiin niin kuin, kunnes haastateltava tajusi ottaa kutsun vastaan.77

Lapsessa vanhempien kutsumus paitsi puhuttelee myös herättää kysymyksiä: Mikä on se suuri tehtävä, joka vanhempia ajaa? Miksi lapsen pitää luopua itselle tärkeistä asioista ja ihmisiä vanhempien kutsumuksen vuoksi?78


Eero Huovisen mielestä teologi ei ole enää teologi, vaan uskontotutkijaka, jos hän tyynnä puhumaan vain siitä, mikä on ilmeistä ja havaittavaa. Jos teologi luulee, että Jumalasta puhuminen on helppoa, hän lainahtaa, että kutsumus ja muututut hermohengeksi tai fundamentalistiksi.80

72 Kotimaa 30/2014, 12.
73 Kotimaa 20/2014, 13.
74 Askel 7–8/2014, 45–47.
75 Kotimaa 20/2014, 13.
76 Kotimaa 22/2014, 22.
77 Kotimaa 27/2014, 12.
79 Kotimaa 20/2014, 17.
80 Kotimaa 15/2014, 18.

Tapio Aaltonen määrittelee kutsumuksen missioksi, elämäntehtäväksi, tarkoituksen ja merkityksen kokemiseksi siinä, mitä teemme, tavaksemme suhtautua ihmisiin ja ilmiöihin, omaksi tieksemme, aidoksi minäksemme. Kutsumus on oman paikan täyttämistä maailmassa valitsemalla omanlaisen tapa tehdä työtä ja suhtautua toisiin tai etsimällä harrastus, jossa tuntee toteuttavansa itsään.

Kutsumus on monikerroksinen. Jokaisessa elämäntilanteessa saattaa olla läsnä monta kutsumuskerrosta, kuten elämäntehtävän toteuttaminen, perheestä huolehtiminen ja sairauden käsittely.

1. Kutsumus voi olla koko elämän mittainen elämäntehtävä, koko elämän kattava suuri teema, elämän sanoma, jälki, jonka jätämme ihmisten muistiin.
2. Kutsumus voi liittyä myös tiettyyn elämän vaiheeseen, kuten lapsen leikkiä, nuoren etsimää itseään, vanhemman johdannetta ja toimeentuloa.


3.2 Elämäntapa

Työ voi olla tekijälleen myös elämäntapa, jossa työtunteja ei lasketa. Työ on keskeinen osa elämää, ja elämä on juuri elämäntavaksi valitun työn tekemistä.

81 Kotimaa 15/2014, 9.
82 Kotimaa 30/2014, 8.
83 Aaltonen 2007, 43.
85 Aaltonen 2007, 52–54.
86 Aaltonen & Kirjavainen & Pitkänen 2014, 12.
Maarit Hytönen

Työ elämäntapana ei kuitenkaan ole helppoa elämää, vaan siihen kuuluu monenlaisten pien-ten ja suurten vaikeuksien voittaminen. Pohjimmiltaan kysymys on luottamuksesta omiin ja suurempiin voimoi:

_Tilanpitäjänä saan kipuilla monien asioiden kanssa. Tämäknän elämäntapa ei ole aina paratiisia. Uskallanko oikeasti luottaa siihen, että minua kannetaan, vai varmistelenko asioita liikaa?_87

Kantamisen kokemus vahvistuu, kun oman ja perheenjäsenten elämän palaset loksahtelevat vähitellen paikoilleen: puoliso saa koulutuastaan vastaavaa työtä samalta paikkakunnalta ja itsen voi tehdä entistä työtään keikkaluontoisesti. Kun esteet elämäntavan valitsemisen tieltä häviävät, vahvistuu tunne, että elämäntapa on oikea.88 Tai kun etsimisen jälkeen löytyää itselle sopivan ammatin, talon maalta, sopivan puolison, joka viihtyy tuossa talossa, ja saa oman lapsen.89

Myös byrokratia edesauttaa elämäntavan valitsemista. Päätös esimerkiksi sukutilan jatka-misesta on tehtävä byrokratian asettamissa määräajoissa tai sitä ei enää voi tehdä:

_EU-tukien saamisen takia olen pakko tehdä sukupolven vaihdos. Toinen vaihtoehto olisi ollut myydä tila kokonaan pois. Se olisi ollut vanhemmilleni rankka ratkaisu, koska paikka oli tullut heille todella tärkeäksi. Samoin meidän lapsemme viihtyvät siellä hienosti._90

Elämäntapaihmiset olivat valinneet asuinypäräistökseen maaseudun. Maalla asuminen ja eläinten pito oli keskeinen osa elämäntapaa.

_Viihdyn yhä huonommin kaupungissa._91

_Tarvitsen tilaa ympärilleni voidakseni hyvin. Rakastan eläimiä, eikä niiden kanssa voi elää muuten kuin maalla._92

Elämäntapaa korostaville on tärkeää, että oma arvomaailma on sopuoinnussa työn kanssa. Parasta on, että voi tuntea itsensä kokonaiseksi.

_Jos jokin hänen ympärillään sottii hänen omia arvojaan vastaan, hänelle tulee huono olo. Hän ei voisi kuvitellakaan tekevänä työtä sellaisessa työpaikassa, jonka arvomaailma poikkeaa paljon hänen omastaan. ”Eko- ja ympäristöpsykologia yhdistävät kaiken, mikä on minulle tärkeää, luonto, ihmiset ja eläimet. Nän voin aina tuntea olevani kokonainen kaikessa, mitä teen, täällä maalla ja joka paikassa.”_93

---

89 Kotiliesi 9/2014, 26–27.
90 Askel 4/2014, 8.
91 Kotiliesi 9/2014, 27.
92 Kotiliesi 9/2014, 27.
Luonto raivoittaa mieltä. Ihminen saa etäisyyttä mieltä puristaviin asioihin. Aikatauluttomassa ympäristössä on helpompi pysähtyä ja saada yhteytä sisaiseen rytmisä ja asioiden tärkeysjärjestykseen.\textsuperscript{94}


Asuminpaikkaan kiinnitymiseen ja kiintymiseen vaikuttavat kuitenkin seikat kuin itse asunto. Kiintymmiseen liittyvät yhteydet asuinalueeseen: kuinka lähellä ystävät ja sukulaiset asuvat, miten kiinteitä naapurussuhteet ovat, kuinka monipuolisesti asuinaluetta käytetään ja mikä on asuinalueiden tarjouma. Asuntoalueiden vetovoima ja omaperäisyys puolestaan vaikuttavat siihen, miten kiinnittyneitä niihin ollaan ja miten halukkaita ollaan muuttamaan pois.\textsuperscript{96}

### 3.3 Vastuun kantaminen

Vastuun kantaminen on erityisesti miesten tapa puhua työstään ja elämästäään. Miehelle vaikuttaa olevan arvo sinänsä, että on oman työnsä ja toimeentulonsa herra:

\textit{Palkkatyön sijaan hän kantaa vastuun työstään ja toimeentulostaan itse.}\textsuperscript{97}

Miehen on syytä kantaa vastuunsa myös perheestä elättämällä lapsensa ja rakentamalla oma talo:

\textit{Tuntui tärkeältä kantaa vastuun perheestä. Kun toinen lapseni syntyi, muutimme itse rakentamaani taloon. Se oli minulle erittäin merkittävä juttu.}\textsuperscript{98}

Vastuun kantaminen perheestä panee miettimään, mitä työelämästä haluaa. Tämä voi tarkoittaa myös sitä, että työelämää joustaa perheen sijasta.

\textit{Uudessa työssä arki lokahti paikoilleen. [Mies] voi päättää ajankäytöstään itse, tehdä töitä vaikka illalla lasten nukkuessa. Nyt joustaa työ, ei perhe.}\textsuperscript{99}

\textsuperscript{94} Kotiliesi 9/2014, 27. 
\textsuperscript{95} Juntto 2010, 46. 
\textsuperscript{96} Juntto 2010, 47. 
\textsuperscript{97} Meidän perhe 8/2014, 81. 
\textsuperscript{98} Kotiliesi 5/2014, 18. 
\textsuperscript{99} Meidän perhe 8/2014, 81.
En ole uraihminen siinä mielessä, että haluaisin tittelin ja järkyttävän ison palkan ja olisin valmis tekemään niiden eteen pitkiä päiviä. Lasten syntymän jälkeen vielä vähemmän. On ehkä klisee puhua arvojen muuttumisesta, mutta minulle se on totta. Yrittäjäksi ryhtyminen on oikeastaan lasten ansiota.100

Työn ja perheen erkaantumisen toisistaan on ollut keskeinen ongelma monissa ihmisen elämäntapaa koskevissa tutkimuksissa. Kaupungistumisen myötä töihin lähdeettiin jonnekin pois kotoa, eivätkä lapset voineet tulla sinne mukaan. Verrattuna maatalouselinkeinon harjoittamiseen, jossa lapset hoidettiin työn ohessa, muutos oli valtaisa.101

Tässä aineistossa yrittäjäksi ryhtyminen oli ikään kuin paluuta vanhaan maatalousvaltaiseen systeemiin, jossa perheelle on tilaa ihmisen elämän kokonaisuuudessa ja työ on vain yksi osa sitä. Ihminen voi itse päättää ajankäytöstään. Töitä voi tehdä silloin, kun se parhaiten sopii elämän kokonaisuuteen.

Vastuun kantaminen yrityksestä voi kuitenkin merkitä vaaraa, ettei enää pysty samassa määrin kuin ennen kantamaan vastuuta kotona. Yrityksestä voi tulla uusi lapsi:

Hänkin oli valmis tekemään paljon töitä yrityksestä eteen, mutta samalla hän teroitti itselleen, ettei yrityksestä saisi tulla hänen lastaansa. Se periaate on pitänyt vaihtelevalla menestyksellä.102

Vastuu on tehty työntekijöistä huolehtimalla tulee esille monissa yrittäjistä kertovissa kirjoissa. Liike-elämässä pelaavat kaikille samat lait, mutta vastuu tunteminen työntekijöistä ja heidän työpaikkansa säilymisestä on tulkittu kirjallisuudessa kristilliseksi asenteeksi.105 Voimia jaksamiseen antaa edellisistä tiukoista tilanteista selviytymisen muistaminen eli muisto siitä, että ennenkin on kannettu vastuuta menestyksellisesti.

---

100 Meidän perhe 8/2014, 81.
105 Korpimo & Punkari 1980, 74.
Selvisinhän minä yksin oman talon rakentamisestakin 20-vuotiaana. Kyllä minä tästäkin selviän.  

Vastuun kantaminen ei kuitenkaan merkitse ryppyotsaista rutistamista, vaan myös arkiisista asioista nauttimista:

Olen pyrkinyt tietoisesti etsimään arjen pienistä asioista jotain suurta. Se on saanut silmäni avautumaan silien, että pitää osata nauttia siitä mitä on, tässä ja nyt.

EVA:n arvo- ja asennonutkimuksen mukaan yrittäjät ovat palkansaajia tyytyväisempiä työhönsä. Työ on heille useammin mieluisaa toimintaa, ja itsensä toteuttamiseen, työn itsesisarvoon ja antoisuuteen liittyvät merkityssällöt korostuvat. Haaviston mukaan eroa palkansaajiin selittää tunne oman työn hallinnasta, sillä yrittäjän asema on monin tavoin palkansaajaa turvattomampi. Yrittäjän toimeen työnantajana hänellä on myös vastuu työntekijöistään ja toimintaansa liittyvistä hallinnollisista ja taloudellisista velvoitteista.

Tommi Hoikkalan puolestaan referoi yhdysvaltalaisen Robert Brannonin vuonna 1976 erittelemiä markkinamaskuliinisuuden periaatteita, joissa mieheyden vaatimukset tiivistyvät neljään iskulauseeseen:

1. Ei mitään akkamaista.
2. Ole iso tappi.
3. Ole vahva kuin tammi.

Näistä elementeistä koostuu taisteleva, suorittava ja itseensä luottava mieheys, jonka perinteisesti on länsimaissa oletettu kerryttävän menestystä, rahaa ja valtaa.  

Kiinnostavaa kyllä tämän tutkimuksen vastuun kantamista korostavat miehet eivät tavitteleet rahaa tai menestystä, vaan entistä enemmän aikaa perheelle ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan tekemiseensä. Kuitenkin tavassa puhua työn ja elämän tavoitteista on perinteistä miehistä uhoa.

### 3.4 Hyvän tekeminen

Hyvän tekijöistä erottuu selvästi kolme ryhmää: kristillisiä arvoja ja taiteellisia arvoja korostavien ryhmät sekä elämässään keskimääräistä paremmin menestyneet, jotka kokevat elämän-tehtäväkseen tehdä mahdollisimman paljon hyvää omassa asemassaan.

Hyvän tekemisen malli on usein saatu lapsuudesta. Hyvän tekemisen kohteista tulee herkästi hyvän tekijöitä:

---

109 Hoikkala 2008, 75; Brannon 1976.

Kun on lapsena ihailtu ja annettu ymmärtää, että kaikki on mahdollista, voi aikuisenakin luotaa omiin ja suurempiin voimiin:

…luotan siihen, että minua johdatetaan hyvään. Menen sitä kohden, mikä tuntuu sydämessä oikealta.111

On ajateltava, miten omassa asemassaan voi tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Hyvän tekemisestä ei kuitenkaan kannata tehdä numeroa.112

On tärkeä antaa takaisin sitä mitä on itse saanut, sittä saa aivan erityisen tunteen. Elämä on kohdellut minua erittäin hyvin, ja hyvän tekeminen on minulle yksi tapa välittää uskoa muille.113

Se koskee kaikkia ihmisiä: jokaisella on mahdollisuus ja velvollisuus lisätä hyvää.114 Hyvän tekemisessä toteutuu se, että antaessaan saa.115

Olen saanut tehdä työtä sellaisten ihmisten parissa, joita arvostan ja kunnioitan. [...] Parasta työssäni on, että voin jotenkin helpottaa ja parantaa veteraanien elämää. Heidän kiitollisuutensa tulee esiin pienissä eleissä.116

Taiteellisia arvoja korostavien mukaan kauneus lisää hyvyyttä, ja sitä voi jokainen olla tuottamassa. Kauneus ja pyhyys ovat alkulähteensä kunniaa kirkastavaa lahjaa, jonka kautta voidaan koskettaa jotakin Pyhää. Taiteen perimmäinen käyttövoima on ihmisen sisällä oleva kaipaus ja kaiho. Kristillisen elämänkatsomuksen omistavat voivat ajatella jotenkin kaukana kurkistus iankaikkisuuteen. Siksi on etuoikeutettu saada olla toteuttamassa kauneutta, joka virvoittaa muita ihmisiä.117

Kristillisten ryhmässä hyvän tekemisen motivaatio tulee toisille Raamatusta, toisille kristillisistä arvoista:

[... ] kaikki lähteet kristinuskokosta ja sen keskeisestä ohjennurasta. Matteuksen evankeliumi kuvaa Jeesuksen saarnanneen kultaista saantoa vuorisaarnassaan: "Kaikki, minkä tabdotte
ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” Kaikki lähtee siitä, että kohtelee muita samoin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Se on ollut minulle perussääntö, jota seuraan aina.\footnote{118}

Myös kristilliset arvot ovat kulkeneet aina mukanani, välillä heikompina, välillä vahvempin.\footnote{119}

Jaksan tehdä vapaaehtoistyötä, koska teen vain oman osani Jumalan valtakunnan työstä. Tämä työ ei ole jarru elämälle, vaan muutakin ehti tehdä. Työlläni olen kokenut rakensivani yhteisöä. Mielestäni kirkon hyvä työ pitää yhteiskuntaa pystyssä.\footnote{120}

Mikään ei ole kuitenkaan tullut ilmaiseksi, vaan on pitänyt ja pitää edelleen itsekin tehdä lujasti töitä.\footnote{121} Myös Raamattu opettaa kurinalaista elämää. Pitää olla valmis uhraamaan in-tohimoisesti hyvien asioiden eteen ja tekemään kovasti töitä. Täyttää myös uskoa unelmia, sillä se avaa mahdollisuuksia.\footnote{122}

Hyvän tekemisen taustalla on monilla ajatus, että Jumala on antanut ihmiselle jonkin lahjan, jota hän voi käyttää toisten hyväksi. Tämän lahjan käyttämisestä muiden hyväksi tulee itselleen hyvä mieli.

\textit{Olen saanut Jumalalta musiikin lahjan. Vaikken osaa lukea nuotteja, kykenen soittamaan neläänin. Muistiini tallentuvat erittäin helposti kuulemanku hengellinen musiikki sekä Raamattun kohdat. Soitan [...] päivittäin sähköpianolla niin itsenäisesti kuin muillekin asukkaille. Tunnen riemua ja kiitollisuutta, kun voin ilahduttaa heitä soitollani. Mielestäni taitoni onkin Jumalan lahja, joka on omanlaisista rukousta.}\footnote{123}

Vanhemmuus puolestaan on hyvän jakamista lapsille ja lasten kasvattamista hyväksi ihmisiä:

\textit{Perheille ja vanhemmille on iso haaste kasvattaa lapsensa hyviksi ihmisiä; ei saa olla itsekäs, vaan pitää auttaa toisia ja täyttää olle jakamisen iloa. Olen aina uskonut sihten, että kun on hyvä miehelle, asioita tapahtuu myös itsele. Ole ystävälinen ja kohtelias, kunnoita vanhempia – jos nään asiat saa opettettua lapsille, he pärjäävät missä tahansa.}\footnote{124}

Kasvattamiseen kuuluu uskon perinteiden ja rukoilemisen taidon jättäminen uusille sukupolville, erityisesti omille lapsille.\footnote{125} Enimmänkseen vanhemmuus on hyvin arkista perusturvallisuuden antamista lapsille, läsnäoloa ja arkiasta asioista huolehtimista.\footnote{126}
3.5 Palvelu

Lehtiaineistossa oli vain yksi, joka koki elämän tehtävänsä palveluksi. Palvelusenteen omaksumut kokee, että hänellä on tehtävä, jolla voi palvella toisia ihmisiä ja yhteiskunnan. Kun palvelutehtävä on suoritettu, voi ryhtyä nauttimaan muista itselle läheisistä asioista, joihin ei kuitenkaan liitty muita hyödyttäviä elementtejä.

_Haluan elää terveenä ja palvellu yhteiskunnan. Tavoitteeni on antaa vielä noin 10 vuotta joogaopetusta. Sen jälkeen siirryin varhaiseläkkeelle. 100-vuotias on opiskella lähtien nauttimaan matkustamisesta._

---

Palvelumielinen on kiitollinen siitä, että pystyy palvelemaan. On riittävästi tervehtyttä, onnea ja tekemistä, joka vie palvelijan itsensä eteenpäin.

_Olen onnellinen ja terve, kiitos luonnon parantavien voimien. Elämä soljuu niin nopeasti, eten ehdi huomata huonon tapaan. Kaikki kokemukseni ovat lisänneet tietämystäni, eikä se ole koskaan pahaksi. Ihmisten asioiden kipu saa tuntua vähän aikaa, mutta siitä kannata itseään junttuvaita. Pitää hankkia tekemistä, joka vie tekee eteenpäin, eikä teke. _

---

Palvelusenteen omaava pyrkii tietoisesti kääntämään katseensa itsestä muihin. Tekemisen kautta mielenkiinto käännetään omista ongelmista toisiin ihmisiin.

_Ihminen on luotu liikkumaan, vierivä kivi ei sammaloidu. Harrastan myös hiihtoa, uintia ja soutu. Olen työnhynnyt aina liikkua vesillä, mutta purjevenettä minulla ei enää ole. Täällä kotona joogaan, syöyn ja pidän kämpänä siistinä. Välillä olen netissä, sain juuri uuden koneen._

---


Keskeisiä auttamismotiiveja ovat auttamisen auttajalle tuottama ilo, myötätunto autettavaa kohtaan ja velvollisuudentunto. Kristillinen lähteiden kannattaa vaikutta auttamisen motiivina noin puolella. Erityisen valmiita olat auttamaan omia lapsia sekä sairaita lapsia.
3.6 Arvovalinta

Arvovalinta liittyy lehtiaineistossa yleensä harrastukseen. Itselle tärkeästä harrastuksesta saataan puhua arvovalintana. Arvovalinta on sanana vahva ja se toimii samalla perusteluna, miksi on valmis käyttämään aikaa ”itseensä” perheen, ruuanlaiton, työn tekemisen tai nukkumisen sijasta.

Tämä on meidän arvovalintamme. Ehkä se on joksus pois perheen yhteisestä ajasta, mutta sopii meille.132

Kysymys on pohjimmiltaan priorisoinnista. Sille mitä arvostaa, löytyy myös aikaa:

Kun tekee sitä, mistä tykkää, sille on intoa raivata tilaa [...]. Hänen arvolistallaan heti perheen ja parisuhteen jälkeen, ja jopa ennen työtä, on urheilu. Siksi sille löytyy myös aikaa, toisin kuin tuntikaupalla keittiössä hääräämiselle.133

[...] mieluisalle harrastuksele löytyy kyllä aikaa. Hänellä on kaksi päiväkoti-ikää lasta ja rakkaumpana harrastuksena bloginsa [...]. [Hän] haluaa oman hetkensä päivittäin, ja hän on valmis nipistämään sen tarvittaessa vaikka yöunista.134

Ajan löytäminen ei ole ongelma: harrastus on tiettynä iltana viikossa eikä siitä keskustella, vaikka lapset olisivat kipeitä tai aviopuolisella olisi kiire töissä.135

Arvovalinnan tehneet korostavat, että jokaisen yksilön ja jokaisen perheen pitää tehdä omat valintansa itsenäisesti. Ei pidä ajatella, mitä muut tekevät. Muiden tekemiset vain näyttävät joltain, mutta ulkopuolinen ei voi tietää, miten asiat todella ovat. Päämääränä on lopulta koko perheen hyvinvointi: kun vanhemmat voivat hyvin, myös lapset voivat hyvin.136

Tarvitsen juttujani, jotta mielen pysyy virkeänä. Niin on kaikille parempi.137

Kyse on jokaisen omasta arvoista. [...] jokaisen pitäisi ajatella, mikä on tärkeää juuri itselle. Muihin ei kannata vertailta, siitä saa vain turhia paineita. Varsinkin, kun netti on täynnä ihanuusblogeja, joissa äidit ja isät leipovat itse leipänsä, juoksevat illat pitkät maratoneja ja virkkaavat lapsilleen myssyjä. Fakta on kuitenkin se, etteivät kaikki ehdä tehdä kaikkea.138

Hyvä vanhempi ajatellee myös omaa hyvinvointiaan:

132 Meidän perhe 3/2014, 86.
133 Meidän perhe 3/2014, 86.
134 Meidän perhe 3/2014, 86.
135 Meidän perhe 3/2014, 84.
136 Meidän perhe 3/2014, 86.
137 Meidän perhe 3/2014, 86.
Kukaan ei tule onnelliseksi, jos yksi perheessä jättää itsensä huomioimatta. Jokaisen on otettava vastuuta siitä, että pitää huolta tarpeistaan.\(^\text{139}\)

Perheen ei tarvitse olla aina ykkönen. Voit olla hyvä vanhempi, vaikka itsesi kehittäminen tai juoksuharrastus menisi joskus perheesi edelle. Hyvä vanhempi ajattelee myös omaa hyvinvointiaan.\(^\text{140}\)

Jos arvot ovat epäselvät, niiden kirkastumiseksi voi laatia listan itselle tärkeistä asioista, kuten perhe, parisuhde, työ, kirjojen lukeminen, leipominen, askartelu, kuntosalilla käyminen, koirien kanssa lenkkeily tai mikä tahansa muu merkityksellinen asia. Tämän jälkeen katsotaan, käyttääkö aikansa todellisuina intimoihinsa vai johonkin aivan muuhun.\(^\text{141}\)

Arvovalinta voi myös muuttua, koska asioiden tärkeysjärjestys muuttuu elämäntilanteen mukana:

Vanhemmuuteen kuuluu erilaisia elämänvaiheita. Kun lapset ovat pieniä, omat harrastukset saattavat olla tärkeä. Yhänkkäistä saatatkin huomata, että uudet asiat jaksavat kovaa täyttöä. Anna itsellesi ja muillekin perheenjäsenille mahdollisuus muuttua ja alkaa toteuttaa itseään. Arvot ja asioiden tärkeysjärjestys muuttuvat elämäntilanteen mukaan.\(^\text{142}\)


Lapsiperheessä työn merkitys vähenee, eikä työ ole elämän tärkein asia.

*Lapsen arvostaminen näkyy varmaan myös suhtautumisessa työhön. Työ on yhä tärkeää, mutta mikään ei voi olla sen arvoista, että ehtisin olla lapseni kanssa vain tunnin päivässä. Sellainen tuntuisi väärläit.*\(^\text{144}\)

Myös isovanhemmilla on oikeus omien arvojen mukaiseen elämään. On hyväksyttävä, ettei bileumumoaa lastenlasten hoitaminen kiinnosta:

*Katikilla on oikeus omiin valintoihin. Anoppi ehkä kokee hoitaneensa lapsia elämässään riittävän, tai hän ei pidä lapsista. [...] Toimivien ihmisohteen perustana on ajan ja tilan antaminen sekä kunkin keskeisyyteen hyväksyminen. Mikäli nyt salamat sink-koilevat, voitte silti olla myöhämmmin ystäviä. Pinnaa saat pidennettyä miettimällä lasten*

\(^\text{139}\) Meidän perhe 3/2014, 87.  
\(^\text{140}\) Meidän perhe 3/2014, 88.  
\(^\text{141}\) Meidän perhe 3/2014, 86.  
\(^\text{143}\) Meidän perhe 7/2014, 17–18.  
\(^\text{144}\) Meidän perhe 5/2014, 23.
Tässä tutkimuksessa arvovalinta liittyi usein harrastukseen, mutta myös seuraaviin työteläisiin perheenäteihin se sopii hyvin.

Ajattelemme, että osa elämäämme on se, että meillä tehdään paljon töitä. Haluan antaa lapsilleemme mallin, että äiti voi tehdä uraa ja toteuttaa itseään, vaikka hänellä on perhe. Tämä tapa tehdä töitä antaa meille myös enemmän taloudellisia resursseja.


On hienoa, että sain lähteä hakamaan uusia kokemuksia. Työ ei merkitse minulle vain tulonlähdeettä. Parhaimmillaan saan siitä positiivisen energian päivinä, mikä heijastuu myös yksityiselämääni. En koe olevani urakeskeinen ihminen, mutta olen nyt oivaltanut, että positiivisen fiiliksen saaminen työstä on hyvinvointini yksi peruspilari.

Suhde työhön voi myös vahvistua lapsen myötä, kun elämänarvot muutenkin muuttuvat:

"Pidän työitä tärkeämpänä kuin aiakaisemmin. Haluan näyttää lapselle hyvää esimerkkiä. Ennen lapsen syntymää en ollut kauhean innokas tekemään töitä."

### 3.7 Tehtävä

Tehtävä puolestaan liittyy useimmien vanhemman tai isovanhemman rooliiin, erityisesti lastenhoitoon. Mummolle lastenlasten hoitaminen on tärkeä tehtävä, jolle on varattava aikaa. Myös sairaan lapsen hoitaminen, kouluttaminen ja itsenäistäminen on tehtävä, mutta myös urakka:
Huomaan jo itsessäni helpotuksen siitä, että suurin urakka on nyt takana. Olen tavattoman ylpeä itsestäni, että olen jaksanut. Olen osannut olla äiti ja jaksanut sen ohella kuntoutaa lastani. Se, että poika on kehittynyt ja itsenäistynytkin, on suurin voimanlähteeni.151

Myös omien lasten hoitamisen kotona voi olla tehtävä – ainakin miehelle, joka on jäänyt kotiin hoitamaan lapsiaan.

Minun tehtävänä on herätä aikaisin, tehdä aamupalat ja vahtaava vaippoja. Kakkahommat ovat olleet ballussa kaksosten syntymästä saakka. Tyttärelle olen alkanut lukea esimerkiksi Koiramäki-kirjoja. Niistä tarinoista tykkään itsekin.152

Vaikka lastenhoitoa on perinteisesti pidetty naisten tehtävänä, ajatus miehestä perheen pienten lasten hoitajana on esiintynyt ennenkin. Vanhassa islantilaisessa Thorgislin saagassa hoivavaa, uhrautua isä pelastaa vastasyntyneen, jonka äiti on kuollut. Koska isä on kyennyt eillä ja pienokainen näyttää olevan kuoleman oma, isä viilsi nänniinsä haavan, josta vuotava veri muuttui vauvan imiessä maidoksi.153

Esiteollisessa yhteiskunnassa sukupuolten välisenä työnä on ehtanut olleet myös äitiä. Koko perheen hoitajana on käytetty yleisesti naisia, mutta miehen rooli perheen sisällä on jo näennäisesti vähentynyt. Vasta viime vuosinaan on tullut yleistä myös miehistä hoitavaksi perheen pieniä lasten, kuten näillä esimerkiksi Thorgislin saagassa.154

Tehtävän suorittamiseen kuuluu myös epätäydellisyys. Tehtävän hoitamisen on jatkuvasti vaikea, mutta on olemassa tavuja, joiden avulla sen tehtävä voi helpentyä. Esimerkiksi perheeltä ja ystäviltä sekä erityislasten vanhemmilta saada tukea ja yhteisötä sekä erityislasten vanhemmita.156

151 Kotiliesi 10/2014, 32.
153 Karisto & Takala & Haapola 2009, 217; Shahar 1990, 54.
155 Kotiliesi 10/2014, 32.
156 Kotiliesi 10/2014, 32.
Kahdeksan sanaa elämäntehtävästä

laittaa sampoon, mutta en jaksanut nostaa käsiäni pestäseni biukseni. Päivät sekoittuivat
usein sitkaaksi puuroksi.157

Lapset ovat myös jaksamisen motiivi. Heidän vuokseen tehtävää ei voi jättää kesken tiukois-
sakaan tilanteissa:

Olen saanut elämältä kolme ihanaa ihmetä. Lapseni ovat minulle niin tärkeitä
Missään vaiheessa ei ole ollut tapa vastata niin selvästään, että emme olisi selvinneet. Naaraan on pakko
pärjätä, sillä yksi pensausta taistelee edelleen selviämistä.158

Vanhusten muisteluryhmiä tutkineen Marja Saarenheimon mukaan erityisesti naisten muis-
teluryhmissä käydysissä keskusteluissa ihmeteltiin usein, miten elämää oikein on sen ras-
kaimmissa – joskus lähes mahdollommissa – vaiheissa kaikkesta huolimatta selvittä. Hän on

Suru oman lapsen olemuksessakin tarkoittaa niin kaukaa koskaan. Huolehdin edelleen pojan
levaistenä uudesta. Toivon, että hän löytäisi kaipaamansa työaikaa ja hänen haaveensa
nyt tästä media-alalla toteutuisi. Tällä hetkellä varsinkin Lapissa opiskelun tukea tarvitset
koulutuspaikat ovat vähissä. Rääätälointiä pitäisi olla paljon enemmän.160

Omakin olemisen ilman hoidettavaa tuntuu aluksi tyhjältä ja turhalta, kunnes löytää uusia

Olin niin tottunut olemaan tarpeellinen ja korvaamatonkin, että pojan muuton jälkeen

Vastaavanlainen tyhjyyden ja tarkoitukssettomoonen kokemus liittyy usein läheisen kuolemaan.
Surun keskellä ihminen voi havaita olevansa tarvitseva, mutta henkilöinsä tulee vielä jatkaa. Oma tehtävä

Tehtävän saaneiden joukossa on myös seurakuntien vastuunkantajia. Joidenkin tehtävänä

157 Kotiliesi 10/2014, 32.
158 Kotiliesi 14/2014, 15.
159 Saarenheimo 1997, 180–205.
160 Kotiliesi 10/2014, 32.
161 Kotiliesi 10/2014, 32.
ovat tervetulleita kirkkoon. Kirkkoon kuuluminen on puolestaan eräänlainen mahdollistajan tehtävä, joka tekee kirkon tehtävän mahdolliseksi:

...kirkkoon voi kuulua mainiosti myös maallisista syistä, sillä kirkon tehtävä on tärkeä: huolehtia heikoista ja rakastaa lähimmäistä.

### 3.8 Riittävän hyvä

Työ voi olla elämäntapa, kutsumus tai rakas ja ihana intohimo, mutta lapset ovat vielä enemmän. Äitiys tai isys on merkittävä asia ja osa ihmistä. Lapsista voi kiittää, nauttia ja iloita. Heistä myös iloitaan kaikissa tutkimuksen kohteena olevissa lehdissä.

*Kaikkein tärkeintä hänelle on olla hänen neljän lapsensa [...] isä.*

Olen iloinen ainakin joka toinen päivä. Esimerkiksi siitä, että kahvi maistuu hyvältä ja vatsa toimii. Lapsistani olen herveän iloinen. He ovat opettaneet minulle elämästä lähes kaiken.

[Hän] ei ole katunut päätöstään jäädä kotiin kertaakaan. "Olemme tosi onnekkaita, sain me kolme ihanaa lasta. Osaan nauttia tästä täysillä."

Kuulostaa kuluneelta, mutta ihan oikeasti perhe on parasta, mitä minulle on tapahtunut. Voi tuntua epämääräistä tapahtumista, mutta lapsiltaani olen jäänyt jäänyt jäänyt jäänyt tasmaata.


*Haasteellisinta nyt on välillä taloudellisesti, sillä rahaa voisi aina olla enemmän ja tyttöjenkin meno vain kasvavat. Hienointa elämässä ovat kuitenkin tietävät, että äiti hoitaa ja on paikalla, kun tarvitaan. Elämän myllertäessä on muistettava olla rauhallinen myös itse, sillä omaa kukaan ei ole tänne.*


---

164 Kotiliesi 14/2014, 16.
165 Kotiliesi 14/2014, 16.
166 Askel 3/2014, 36.
170 Kotiliesi 12/2014, 63.

Vanhemmuuteen – niin kuin elämään ylipääätään – kuuluu hetkiä, joista nauttii, ja hetkiä, joista ei nauti, sekä asioita, jotka hallitsee, ja asioita, jotka joku muu hallitsee paremmin:


Vanhemmuus ei lopulta ole suorittamista. Usein riittää, että lapsen kanssa vain on. Vanhemmuus on enemmän olotila kuin projekti.


Ei kukaan lapsikaan haluaisi valmiiksi kasvaneita, täydellisiä vanhempia. Vanhemmuus ei ole suorittamista tai projekti, vaan olotila, joka muuttuu koko ajan. Tämän hyväksyminen helpottaa elämää ja kasvatuspyytyä jatkossa melkoisesti.174

Onneen riittävät pienet hetket, vaikkapa perheen yhteinen luisteluretki tai mökkeily. […] Olen opiskellut kotiäityyden ohessa, koska minulle on tärkeää olla lasten kanssa mahdollisimman paljon. […] Haavein jo pienenä aittydestä ja hoidin innokkaasti nukkeja. Olen kiitollinen, että sain tulla äidiksi.175

Monissa lapsiin liittyvissä artikkeleissa kiireetön oleminen lapsen kanssa nousee elämän kohokohdista:

Rauhalliset hetket lapsen kanssa ovat tärkeitä. Meillä niitä ovat olleet aamut. Jos menen iltavuroon, työni alkaa yhdeltä. Nukumme lapsen kanssa kahdeksaan, syömme aamiaista, katselemme telkkaria, juttelemme ja pelaamme Uno-korttipeliä. Olen vienyt lapsen päivä-
kotiin vähän myöhemmmin. Sitten, kun kerkeämme. Kiireettömät aamut ovat olleet hyvä yhteistä aikaa. Ne loppuvat, kun lapsi aloittaa koulun.\textsuperscript{176}

Tunnen olevani onnistunut vanhempi, kun istumme tyttöjen kanssa saman pöydän ääressä, on hyvä hetki, ja kaikki ovat hyvällä tuulella. Nautin seurustelusta heidän kanssaan. Tai sitten vain katson ihaillen, kuinka tytöt puhuvat. Seuraan, miten he kuuntelevat toisiaan, ilmeitä ja reaktioita.\textsuperscript{177}

Perhe istuu kotisohvalla saunan jälkeen, lapset vanhempien kinalossa. On vapaailta, eikä kiire, uunnissa kotitekoinen pitsa ja telkkarissa koko perheen objelma. Tämä on suomalaisen perheen onnenhetki.\textsuperscript{178}

Erityisesti lapsen vakavan sairauden jälkeen tavalliset asiat muuttuvat ylellisiksi:

\textit{Tuntuu, että olemme sittenkin onnekkaita: kaikille syöpäosaston lapsille ei käy yhtä hyvin. Meille lukuista ovat ennen tavallisilta tuntuneet asiat. Parasta ovat kiireettömät mökkipäivät: kun lapsi juoksee nurmikolla isoveljensä perässä ja nauraa tai käpertyy syliin ja rutistaa. Niin hetkinä muistaa, että elämässä on enemmän iloa ja naurua kuin itkua.}\textsuperscript{179}

Vanhemmuuteen liittyy myös syylisyyttä. Olisi halunnut olla parempi, mutta ei ollut. Tiet-tyjen elämänvaiheiden ja tunteiden läpikäyminen on kuitenkin ollut vältämätöntä, jotta voisi siirtyä ehjempänä seuraavaan elämänvaiheeseen.

\textit{Erityisesti esikoiseni haastoi minua. Olin ihan hukassa, koska minulla ei ollut kokemusta omien ristiriitojeni käsittelystä.}\textsuperscript{180}

\textit{Olen kantanut syylisyyttä esimerkiksi aggressiivisuudestani. Aidotän eivät saisi olla aggressiivisia. Olen kuitenkin tutustunut omaan vihaani ja uskon, ettei minun tarvitse olla se vanhus, joka huutelee vanhakin-kodin sängystä hävyttömyyksia.}\textsuperscript{181}

Välillä asiat tulevat elämässä eteen hieman yllättäen. Uuteen elämänvilanteeseen ja rooliin sopeutuminen vie oman aikansa.

\textit{Aitinä olo ei ole ollut hänelle helppoa. Biologiset ja sijaisäitiyttyt ovat tuleet palavalle tai-teilijasitellelta aina "hieman yllättäen". Hän on tuntenut itsensä milloin riittämättömäksi, milloin huonoksi, milloin syyliseksi.}\textsuperscript{182}

\begin{footnotesize}
\begin{itemize}
\item [176] Meidän perhe 8/2014, 17.
\item [177] Meidän perhe 4/2014, 17.
\item [179] Kotiliesi 12/2014, 30.
\item [180] Kotiliesi 5/2014, 28.
\item [181] Kotiliesi 5/2014, 28.
\item [182] Kotiliesi 5/2014, 28.
\end{itemize}
\end{footnotesize}
Kahdeksan sanaa elämäntehtävästä


Äitiys on ollut minulle vaikeaa, koska sille ei ole ollut oikein esikuvia. Esikoisien kanssa en pystynyt olemaan niin rauhallinen kuin pitäisi. Pääni oli kuin kusiaispesä. [...] Lapsuuteni oli tosi kirjavaa, mutta ei se monilla muillakaan kovin siistia ole. Lapsi ei voi aina päättää mitä hän koidissa näkee ja mitä ei. Toisaalta olen myös iloinen, ettei meillä jaksettu pitää kulissia vaan vanhempien riidat olivat avoimia.184

Monella työssä käyvällä vanhemmalla vaikuttaa olevan huono omatunto. Se kuitenkin hellittää hieman lasten kasvaessa, kun he eivät tarvitse enää vanhemman seuraa ympäri vuorokauden. Tosin sitten on myös enemmän aikaa miettiä ja potea syyllisyttää.

Huo no omatunto lasten takia on vähentynyt. Edelleen se silti on kiiukaani, jos olen pitkään ollut töiden takia kiireinen. Kun tytöiden kanssa olisina enää ole pelkkää perushuohtoa, asioista ehti ajatella ja syyllistyäkin. Hyvä puoli on se, että jälleen on aikaa parisuhteele. Sehän sopii.185

Uskon, että pojilla oli perusturva kunnossa, vaikken aina päässyt koulun vanhempainiltoihin. He tiesivät, että apua löytyi tarvittaessa. Toki olen potenut huonoa omaatuntoa ja pääsen siitä eroon vasta haudassa.186

Erityisesti omaa uraa tehneiden vanhempien täytyy lopulta työytyä siihen, ettei parempaan ollut näissä olosuhteissa mahdollisuutta. Töitä on yleensä pakko jonkun tehdä:

Nautin työstäni valtaavasti, mutta en voi olla ajatlemaatta, miten hauskaa olisi nähdä yksivuotiaan heiluttamassa marakassia muskarissa tai ottaa kaksivuotias kainaloon. Töitä on nyt kuitenkin pakko tehdä, ja nyt on minun vuoroni. Huomenna nousen taas viiden jälkeen ja lähdän. Sitä ennen vilkaiseen tuhisevaan perhettäni ja nielen ikävää.187

Arjessa raskainta on ollut sovittaa vuorotyöni perheen arkeen. Olen usein yöittä siihen asti, ja aamulla on herättävä ajoissa lapsen kanssa. [...] Työttä the epässäannollista. Rutiineja on vähän, viikot ovat erilaisia ja sunnuntait menetät nukkuen. Se ei ole kivaa perheelle. Toisaalta tämä on se työ, jota itse jaksan. Olemme siltä onnistuneet hyvin lapsiperheen aikataulujen jonglóöraukseessa. Puoliso tekee onneksi päivätöitä.188

Ollakseen riittävän hyvä vanhempana joutuu sairastuneen lapsen priorisoimaan työn edelle. Lapsen sairastuminen tavallisiin tartuntatauteihin ja vanhemman jääminen kotiin häntä hoo-

184 Kotiliesi 8/2014, 28.
187 Meidän perhe 8/2014, 77.
188 Meidän perhe 8/2014, 17.
tamaan saa vanhemmat kuitenkin tuntemaan syyllisyyttä. Mutta senkin voi yrittää hyvittää tekemällä etäyöitä:

Se tarkoittaa pitkää päivää kotona ja soittoa esimiehelle, kokousten ja tapaamisten siirtämistä ja töiden kaatumista työkaverille tai kasaautumista tuleviin iloihin. Usein se tarkoittaa myös sairauslomatodistuksen hankkimista, palkan menetystä, huonoa omaatuntoa ja pelkoa siitä, pitääkö esimies huonona työntekijänä.¹⁸⁹

…moni nainen tuntee, että ollakseen hyvä työntekijä sairaan lapsen kanssa käytetty aika on hyvitettävä työntajan. Kun lapsi sairastaa, he hakevat töistä kannettavan tietokoneensa ja pitävät etäpäivän. […] Etäyö ei ole vain hyvä asia. On vaikea olla lapselle läsnä, jos työasioita on kesken ja puhelin soi. Eikä työnteko ole helppoa, jos kotona ovat sairastajan lisäksi muut lapset. Asiantuntijatyössä sijaisia ei tunnetta, jos lapsen sairastaminen työntää töitä tuleviin iloihin.¹⁹⁰

Myös työelämässä olevat isovanhemmat kipuilevat, miten aika riittää työn lisäksi lapsille ja lastenlapsille:

Ainoa työni haittapuoli on se, että näen ulkomailla asuvia avustavia tyttöriä ja lapsenlapsiani vähemmän kuin haluaisin. Lomillani matkustan tyttärieni ja perheiden luokse […] Minua kutkuttaa jo ajatus, että kun parin vuoden päästä jään elämään, voin viettää lastenlasteni kanssa nykyistä enemmän aikaa.¹⁹¹

Vanhemman sairastuminen saa aikaan lisää syyllisyyttä, mutta se myös pakottaa armollisuuden opetteluun itsään kohtaan:


Tosin oma sairastuminen voi tarjota myös mahdollisuuden viettää enemmän aikaa perheen kanssa:

…vasta sairastumisen myötä hän tutustui omiin lapsiinsa. Urra tehdessään hän käytännössä asui lentokentillä ja -koneissa. Ei siinä ehtinyt lasten syntyvästä eikä kou-
Kahdeksan sanaa elämäntehtävästä

"Nyt olemme lasten kanssa hyvin läheisiä. He käyvät luonamme usein viikonloppuisin." 193

Riittämättömyys voi liittyä myös sukupuolirooliin, esimerkiksi naiseuteen. Riittämättömyys tulee ilmeisesti kuitenkin juuri lasten kautta:


Rakkaus välillämme on pyhä. En osaa kuvitella, että joku lapsista hylkäisi minut. 196

Myös isovanhemmuuden myötä ihminen voi palata omaan historiaansa. Isoäitiydessä aika näyttää syklisten luonteensa, lapsenlastaan voi rakastaa kuin omaan lastaan vuosikymmeniä sitten ja samalla löytää itsestään uudelleen nuoren äidin, johon suhtautuu nyt ymmärtävän männin, rakkaudella. 197


---

194 Kotiliesi 6/2014, 32.
197 Kotiliesi 5/2014, 30.
198 Kotiliesi 6/2014, 32.
Maarit Hytönen

Riittävän hyvien äärellä vaikuttaa siltä, että vaikka vanhemman ja lapsen suhde onkin muuttunut vuorovaikutuksestien uudeksi, vanhemmuus ei sittenkään ole muuttunut kovin paljon vuosikymmenen saatossa. Kirsti Ijäs kirjoittaa, että ihmisten kertoessa omistensa tai isovanhemmistaan ja vielä vanhemmasta sukupolvesta, ei puhuta kiireestä, väsymyksestä eikä lapsille annettavasta laatuajasta. Lapsiin ei ehkä kiinnitetty edes kovin paljon huomiota. Riittävän hyvä vanhemmuus sisälsi turvallisuutta ja läsnäoloa perustarpeiden tyydyttämisen ohella.199

Juuri kukaan tämän tutkimuksen henkilöistä ei kuitenkaan tunnustanut olevansa riittävän hyvä työssään. Päinvastoin: vaikka haastateltava selvästi kuului vanhempana riittävän hyvien luokkaan, hänen työoloinsa kohosi selvästi toiselle tasolle:

\[\text{Minusta olisi kaheaa olla työssäni keskinertainen, ihan ok. Olen mieluummin se, jota joko rakastetaan tai vihataan.}^{200}\]

Tosin päinvastaiseksi löytyy muista aineistoista. Esimerkiksi Kari Uusikylä sanoo 70-vuotishaastattelussaan, että ”jopa professorille riittää, että on riittävän hyvä professori”.201 Myös omaisohaitajien kertomuksissa toistuu ajamin, että palkkatyössä piti tyytyä minimiin, jotta omaisen hoito olisi ollut mahdollista. Ehkä edes riittävän hyvä ei työelämässä tuolloin toteutunut.202

\[\text{Olen kyllä mennyt monessa mielessä alta riman töiden kanssa. Telnnyt niin vähän kuin mahdollista. Onneksi töissä on ymmärretty eikä kukaan vaatinutkaan enempää. Työ on ollut suuri ilo.}^{203}\]

---

199 Ijäs 2012, 75.
200 Kotiliesi 10/2014, 17.
201 Takala 2015, B14.
203 Hiiilamo & Hiiilamo 2015, 104.
4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Reijo Wilenius sovelsi 1980-luvulla Kahnin ja Wienerin kuutta perusasennetta työhön suomalaisiin olosuhteisiin:

- Työ on keikka, välttämätön paha, jonka tarkoitus on tulojen saaminen (keinoista välittämättä). Muun elämän kannalta työ on kuitenkin lähinnä häiritsevä tekijä (interruption).
- Työ on homma (job), jossa voi olla jotain itsessään kiinnostavaa, mutta sen pääasiallinen tavoite on toimeentulo. Siksi työtä on myös helppo vaihtaa.
- Työ on ammatti (occupation), jossa voisi olla jotain itsessään kiinnostavaa, mutta sen pääasiallinen tavoite on toimeentulo. Siksi työtä on helppo vaihtaa.
- Työ on ammatti (occupation), jossa voi olla jotain itsessään kiinnostavaa, mutta sen pääasiallinen tavoite on toimeentulo. Siksi työtä on helppo vaihtaa.
- Työ on ura (career), jossa henkilö haluaa ottaa jatkuvasti enemmän vastuuta, edettä ja kehittää omaa työtään.
- Työ on elämän tehtävä (mission), jolle henkilö omistautuu kokonaan ja jonka hän uskoo ratkaisevalla tavalla hyödyttävän yhteiskunnat.

Kahteen viimeiseen voi sisältyä ajatus korkeammasta kutsujasta tai tehtävän antajasta.204


Toisaalta työelämänkään menestyksestä ei enää puhuta samoilaisin ylisanoin kuin joitakin kymmeniä vuosia sitten:

Liikennemeneus Onni Vilkas ei ole koskaan epäonnistunut yhdessäkään merkittävässä liiketoimessaan. Kaikki, mihin hän on tarttunut, on käännyttä voinettu.

Onnistuhan sitä, kun on selvä, kohtuullinen päämäärä, valmistautuu huolella ja ajoittaa toimensa oikein, Vilkas kertoo ja saa liikemaaillman näyttämään lepboisalta pelikentralta. Vilkkaa peli ei ole ollut koskaan lepboisa. Hän on ollut aina toissaan, pelannut vain voitto mielessään. Onni Vilkas on kova ja armoton liikemies eikä hän sitä kiellä itsekään. Ellei Onni Vilkas olisi ollut kova mies, hän ei olisi ikinä päässyt maan kymmenen suurimmien linja-autoliikennöitsijän joukkoon.\textsuperscript{206}

Ihmisen elämästä ja varsinkin hänen työstään näyttää olevan vaikea kertoa realistisesti, ilman (jatkuva) menestyksen auraa. Yhteisitekstitä muodostuvat muistellessa usein selviytymismikertomuksiksi, kun vaikeudet on jätetty taakse ja aikaa on kulunut. Suomalaiseen tapaan kertoo työstä ja elämästä kuulua selviytymisen eetos: kovaa on, mutta elämästä on pakko selviyyä ja selviydytäänkin. Tämä on ominaista erityisesti sota-ajan kokeneille, nuoremmat ottavat useammin lähtökohtakseen omat tarpeensa.\textsuperscript{207}

Ajattelutapa tulee kuitenkin esiin useissa lehtiaineiston ryhmissä. Riittävän hyvät korostavat elämätä; hankaluu koerheen ja työn yhteensovittamista. Vainasteen tilanteesta kuitenkin selviytydään. Jää ikään kuin kirjoittamatta, mutta on silti havaittavissa, että tuskin kukaan olisi voinut selviytyä vastaavasta tilanteesta paremmin.\textsuperscript{207}

Elämäntehtäväänsä tehtävää kaatavat korostavat niin ikään tehtävään liittyvää hankaluutta: aikaista heräämistä, jatkuvaa käytettävissä ollevaa, väsymystä. Sota-ajan kuitenkin tottuu, kun tehtävä on arvokas, jopa siinä määrin, että elämä tuntuu jonkin aikaa tyhjältä, kun tehtävää on suoritettu.\textsuperscript{208}

Sota-ajan kertomuksille tyyppillistä on selviytymisen pakko. Kortteisen mukaan selviytymisen pakko on liittyvä, että suoritettu arvokas tehtävä on olikseen. Selviytymisen eettiset elementit, jotka määrittävät omaa moraalista arvoa. Siksi selviytyminen ei ole vain järkevä, se on kunnia asia. Jos ei selviydy, menetä kasvonsa.\textsuperscript{209}

Yllättävän monella nykyihmiselläkin tulee elämässä ennen pakkoon. Vastuunkantajan on pakko sopueutua markkinoiden pelisääntöihin.\textsuperscript{210} Työtä elämäntapana pitävän on pakko tehdä sukupolvenvaihdos EU-tukien saamisen vuoksi tai muuten tilan joutua muuttua myymään.\textsuperscript{211} Tehtäväänsä korostava toteaa, että naaraan on pakko pärjätä, kun yksi suuresta taistelusta selviämisestä. Missään vaiheessa ei kuitenkaan ole ollut epäilystä, ettei selviydyisi.\textsuperscript{212} Toista on suorittava taustaa lähde, vonkia ero perheestä ottaa lujille. Siksi on taas huomenna nostavat ja lähdentää, kunhan on ensin vilkaisuttu myös perheettä ja nielysty ikäväksi. Boheemin on pakko ryhdistäytyä ensimmäisen lapsen syntymisestä. Hän tajuu, ettei voi pitää juostoa pöydällä kuutta päivää, ja että on hyvä, jos on puhtaita vaatteita.\textsuperscript{214}

Menneisyyden vaikeiden asioihin asetamena, nykyään on puhuistaan tyyppillistä niin sanotuille teräsnaisille. Teräsnaidis diskursississa liikutaan selviämisensä rajamailla: kertoja on

\textsuperscript{206} Korpimo & Punkari 1980, 111.
\textsuperscript{208} Meidän perhe 3/2014, 83; Kotiliesi 10/2014, 32.
\textsuperscript{209} Kortteinen 1992, 50.
\textsuperscript{210} Kortteli 5/2014, 21.
\textsuperscript{211} Askel 4/2014, 8.
\textsuperscript{212} Kotiliesi 14/2014, 15.
\textsuperscript{213} Meidän perhe 8/2014, 77.
\textsuperscript{214} Kotiliesi 10/2014, 17–18.
erityisen vahva jaksettuaan vaikeuksista huolimatta, mutta se on vaatinut ponnistelua, kestämistä ja tottumista. Muuta vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole ollut, vaan on ollut pakko jaksaan. \[215\]

Teräsnaissiskuissiin kuuluu, että menneisyyden kovuus vertautuu nykypäivän elämän helppouteen, vaivattomuuteen ja yltäkylläisyyteen. Selviytymisen mittareita ovat oma hengissä säilyminen, lasten kunnullisuus ja heidän menestymisensä elämässä. Lasten pärjääminen ja hyvät suhteet lapsiin todistavat aidin suoriutuneen kunnialla tehtävään ja sitä huolimatta, että aineelliset olosuhteet ovat olleet kovat. \[216\]

Lehtiaineistossa ei kuitenkaan ollut suoranaisesti teräsnaissiskuissiin kuuluvia. Joitakin piirteitä siitä on kuitenkin mahdollista havaita edellä mainitulla tehtävänä sairaan lapsensa hoitajana kuvaselle naisella. Vertaaminen perusteella pelkkää olosuhteita vuoksi puuttuu. \[217\]

Kutsumuks oli selkeästi kristillinen tapa puhua elämänvalmennuksista, että perheicykö elämästä halutsee auttaa lapsia ja heidän henkilöllisyyteen, että perhe on ollut hyvä kunnialla tehtävä. \[218\]

Työperhe/harrastus on minulle elämänvalmennuksista melko hyvin. Lähde puolelle elämänvalmennuksista työ on kutsumuksena (49 %) ja naisista yli puolelle (53 %). Perhettä pidetään kutsumuksena lähes yhtä usein. 47 prosentille suomalaisista perhe on kutsumuksena, naisista 49 prosentille. Lähes kolmannekselle suomalaisista harrastus on kutsumuksena (28 %). Miehille (29 %) kutsumuksena on työ vuoksi yleisempi kuin naisille (26 %). Työon ja harrastuksen kokeminen kutsumuksena näyttää jo kauttaan 30 vuotta suomalaisille. Ne, jotka vastaavat olevansa täysin tai osittain samaa mieltä jotain kutsumuksista, tuntevat usein myös muita elämän osa-alueilla. Henkilöllä voi siten olla useita kutsumuksia: työ, perhe ja harrastus – tai jotkin niistä.

Harrastusta ja työtä pitävät kutsumuksenaan erityisesti nuoret (15–24-vuotiaat), perhettä eläkeikäiset (65–79-vuotiaat). Eri ammattiryhmistä harjoittamassa elämästä korostavat maanviljelijät, työ on kutsumuksena (49 %) ja naisista yli puolelle (53 %). Perhettä pidetään kutsumuksena lähes yhtä usein. 47 prosentille suomalaisista perhe on kutsumuksena, naisista 49 prosentille. Lähes kolmannekselle suomalaisista harrastus on kutsumuksena (28 %). Miehille (29 %) kutsumuksena on työ vuoksi yleisempi kuin naisille (26 %). Työon ja harrastuksen kokeminen kutsumuksena näyttää jo kauttaan 30 vuotta suomalaisille. Ne, jotka vastaavat olevansa täysin tai osittain samaa mieltä jotain kutsumuksista, tuntevat usein myös muita elämän osa-alueilla. Henkilöllä voi siten olla useita kutsumuksia: työ, perhe ja harrastus – tai jotkin niistä.

Harrastusta ja työtä pitävät kutsumuksenaan erityisesti nuoret (15–24-vuotiaat), perhettä eläkeikäiset (65–79-vuotiaat). Eri ammattiryhmistä harjoittamassa elämästä korostavat maanviljelijät, työ on kutsumuksena (49 %) ja naisista yli puolelle (53 %). Perhettä pidetään kutsumuksena lähes yhtä usein. 47 prosentille suomalaisista perhe on kutsumuksena, naisista 49 prosentille. Lähes kolmannekselle suomalaisista harrastus on kutsumuksena (28 %). Miehille (29 %) kutsumuksena on työ vuoksi yleisempi kuin naisille (26 %). Työon ja harrastuksen kokeminen kutsumuksena näyttää jo kauttaan 30 vuotta suomalaisille. Ne, jotka vastaavat olevansa täysin tai osittain samaa mieltä jotain kutsumuksista, tuntevat usein myös muita elämän osa-alueilla. Henkilöllä voi siten olla useita kutsumuksia: työ, perhe ja harrastus – tai jotkin niistä.
Maarit Hytönen

Maarit Hytönen (euroa vuodessa). Uskonnoltaan harrastusta pitävät ortodokseja, perhettä kutsumuksestaan pitävät ortodokseja tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia (ei luterilaisia) ja työtä kutsumuksestaan pitävät muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvia (eivät luterilaisia eivätkä ortodokseja).

Vaikka lehtiaineistossa elämän tehtävää luonnehdittiin kutsumukseen lisäksi sanoilla tehtävä, palvelu, elämäntapa, arvovalinta, vastuun kantaminen, hyvän tekeminen ja riittävän hyvä, usein puhuutti kuitenkin samasta tai lähes samasta asiasta. Olennaista ei ehkä sittenkään ollut sana, jota elämän tehtävästä käytettiin, sillä samana työtä samalla asenteella ja intensiteetillä voitiin tehdä monessa eri ryhmässä. Myös kristillinen käsitys elämän tehtävää Jumalan antamana tehtävänä tai kutsuna, ja etäisyys ominaisuuksilla eli lahoilla varustaminen, esiintyvät useassa ryhmässä – kutsumukseen lisäksi ainakin ryhmässä elämäntapa ja hyvän tekeminen.


Samoin lehtiaineiston luokat tehtävä ja elämäntapa tulivat läheisesti kyselytutkimuksen välttämäihin: minulle on tärkeää, että työ on minulle elämän tehtävä, jolle olen omistautunut sekä perhe/harrastus on minulle elämän tehtävä, jolle olen omistautunut. Työ tai harrastus elämän tehtävänä olivat kaikein vähiten valittuja välttämäihin, mutta perhe elämän tehtävänä sen sijaan nousi perhettä koskiovista välttämistä suositumiksi. Työ on elämän tehtävä 42 prosentille suomalaisista, perhe 49 prosentille ja harrastus 19 prosentille.

Lehtiaineiston luokat palvelu ja hyvän tekeminen tulivat lähelle kyselytutkimuksen välttämäihin: minulle on tärkeää, että saan auttaa ja palvelua työssäni muita ihmisiä, minulle on tärkeää saada auttaa ja palvelua perheenjäseniä sekä minulle on tärkeää saada auttaa ja palvelua muita harrastukseni kautta. Vaikka palvelu oli pienin luokka lehtiaineistossa, se oli tärkeä luokka kyselyaineistossa: toiseksi tärkeät perhettä koskevat väitetty, josta 83 prosenttia suomalaisista oli samaa mieltä, neljänneksi tärkeät työtä koskevat väitetty, josta 73 prosenttia suomalaisista oli samaa mieltä ja kuudenneksi tärkeät harrastusta koskevat väitetty, josta 37 prosenttia suomalaisista oli samaa mieltä.

Lehtiaineiston luokat vastuunkantaminen ei ollut kyselyaineistossa täysin identtistä väitetettä, mutta vähitteen minulle on tärkeää edetä urallani ja saada lisää auttaa jälkimmäinen puolisko sisältää ainakin ajatuksen vastuusta. Lehtiaineiston vastuunkantajat eivät olleet kuitenkaan korostaneet uralla etenemistä, vaikka he olivatkin siirtynyt palkollisista yrittäjiiksi. Uralla eteneminen ja vastuun kantaminen oli kyselytutkimuksen viidenneksi tärkeät työtä koskevat väitetty, ja 63 prosenttia suomalaisista valitsi sen kuvaamaan omaa asennettaan työhön.

Lehtiaineiston luokka arvovalinta tuli sisällöllisesti yllättävän läheisesti kyselytutkimuksen välttämäihin: harrastuksessani voin toteuttaa itseäni / harrastuksessani voin kehittää itseäni / perheesiäni voin toteuttaa itseäni / minulle on tärkeää, että työssäni voin toteuttaa itseäni / harrastusteni parissa saan olla sitä, mitä todella olen. Nämä harrastuksia koskevat väitettyt olivat kolme suosituinta harrastuksia koskevaa väitetettä, työ itsensä toteuttamisen palkkana olivat kolmannel
tärkein työstä koskeva väite ja vastaava perhettä koskeva väite neljänneksi tärkein perhettä koskeva väite.

Lehtiaineiston luokkaa riittävän hyvä lähimäksä tulivat kyselytutkimuksen väittämät: perheen parissa saan olla sitä, mitä todella olen ja perhe lisää elämän laatua. Perhe elämän laadun lisäävänä oli tärkein perhettä koskeva väittämä, ja siitä 87 prosenttia suomalaisista oli täysin tai osittain samaa mieltä. Perheen parissa saan olla sitä, mitä todella olen oli kolmanneksi tärkein perhettä koskeva väittämä, ja siitä 82 prosenttia suomalaisista oli täysin tai osittain samaa mieltä.

Joitakin kyselytutkimuksen väittämät kuivasivat ehkä sellaisia elämän raadollisempia puolia, jotka lehtiaineistosta jäävät kokonaan puuttumaan: minulle on tärkeää, että työ antaa minulle riittävän toimeentulon / minulle on tärkeää, että työ tuottaa minulle tyydyttystä / minulle on tärkeää, että voin työtä tekemällä vaarastua / jokaisella kuuluu olla ainakin yksi harrastus / harrastus auttaa luomaan hyödyllisiä kontakteja / perhe vain kuuluu ihmisen elämään. Näistä aiheista – etenkin jälkimmäisestä – ei yleensä tehdä lehtiahaastattelujia, paitsi siinä vaiheessa, jos tämä ajattelu muuttuu, kuten yhdessä lehtiaineiston artikkelissa oli tapahtunut:


Suomalaisten käsittyksissä työstä ja harrastuksista korostuvat kyselytutkimuksessa varsin selvästi yksilölliset motiivit: työn tekijälle tuottama tyydytys, riittävän toimeentulon saaminen sekä uralla eteneminen ja vaarastuminen, mahdollisuus olla sitä, mitä todella on, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä hyödyllisten kontaktien solmiminen. Yhteisöllistä motiiveista työ tai harrastus kutsumuksena ja elämäntehdävänä ovat sekä työä että harrastusta koskevista väitteistä kaikkein vähiten suosittuja.


5 TIIVISTELMÄ

Tutkimus jakaantui kahteen osaan: lehtiartikkeleihin ja kyselytutkimukseen. Lehtiaineistoon kuului noin 60 artikkelia. Artikkelit jakautuivat kahdeksaan ryhmään sen perusteella, millä sanoilla työtä, perheitä tai harrastusta kuvattiin:

- **Kutsumin.** Liittyi kristilliseen vakaudukseen ja työhön. Askel- ja Kotimaa-lehdet.
- **Elämäntapa.** Maalla asuminen ja eläinten hoitaminen on keskeinen osa elämäntapaa.
- **Vastuun kantaminen.** Miesten tapa puhua työstään ja elämäästään. Yrittäjä.
- **Hyvän tekeminen.** Ovat elämässään menestyneitä, taiteilijoita tai kristityitä, jotka haluavat laittaa saamansa hyvän kiertämään.
- **Palvelu.** Elämäntehtävänä yhteiskunnan palveleminen. Pienen ryhmä.
- **Arvovalinta.** Liittyi useimmiten harrastuksiin. Korostavat arvojen ja elämäntavan sopuistoita, sekä jokaisen vanhemman vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.
- **Tehtävä.** Liittyi toisaalta perheeseen (saarista lapsen omaishoitajana toimiva äiti, hoitovapaalla oleva mies, lastenlapsia silloin tällöin hoitava mummo), toisaalta vapaaehtoiseen tehtävään kirkossa.
- **Riittävän hyvä.** Liittyi perhe-elämään, erityisesti lapsiin. Elämäntapaan liittyivät syylysisyyttä työn ja perheen huonosta sopivuudesta yhden ihmisän elämään, mutta myös tyytyväisyyttä siihen, ettei parempaa ollut näissä olosuhteissa mahdollisuuutta.


Huolestuttava on se, että erityisesti nuoret näyttivät valitsevan harrastuksen itselle tärkeimmäksi elämän osa-alueeksi lähinnä siksi, ettei muuta valittavaa heidän kohdalla ollut. Suuren nuorisotyöttömyyden vuoksi monilla nuorilla ei ole tóitä. Tutkimusten mukaan alhainen tulotaso ja työttömyys vaikuttavat perheenperustamisajatuksen hylkäämiseen. Vaikuttaa siltä, että Suomesta on muodostumassa tai jo muodostunut kahtiajakautunut yhteiskunta, jossa vain hyväosaisilla on mahdollisuus työhön, perheeseen ja harrastuksiin. Työttömillä puolestaan ei ole perhettä eikä oikeastaan rahaa harrastuksiinkaan.


LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Aalto, Katriina

Aaltonen, Tapio

Aaltonen, Tapio & Kirjavainen, Paula & Pitkänen, Eeva

Aku Ankka -lehti

Alasoini, Tuomo

Antila, Juha

Arber, Sara & Ginn, Jay

Askel-lehti

Bergbom, Barbara & Janhonen, Minna & Toivanen, Minna

Brannon, Robert
Elenius, Jaakko

Eskola, Jari & Vastamäki, Jouni

Haavisto, Ilkka

Hanifi, Riitta

Heinimäki, Jaakko & Jolkkonen, Jari

Heiskanen, Tuula & Korvajärvi, Päivi & Rantalaiho, Liisa

Hiilamo, Heikki & Hiilamo, Kirsi

Hoikkala, Tommi

Hoikkala, Tommi & Purhonen, Semi

Hytönen, Kirsi-Maria

Hytönen, Maarit
Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko

Häkkinen, Seppo

Ijäs, Kirsti

Ilmonen, Kaj


Jallinoja, Riitta

Jokela, Teemu

Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo

Julkonen, Riitta

Julkonen, Riitta & Nätti, Jouko & Anttila, Timo

Juntto, Anneli
Järvensivu, Anu & Toivanen, Minna

Kahn, Herman & Wiener, Anthony J.

Kansallinen Mediatutkimus

Karisto, Antti & Takala, Pentti & Haapola, Ilkka

Katekismus

Korpimo, Sauli & Punkari, Risto

Kortteinen, Matti

Kotiliesi-lehti

Kotimaa-lehti

Kristinoppi
Kuronen, Marjo  

Leppänen, Anneli & Hasu, Mervi & Honkaniemi, Laura & Saari, Eveliina  

Mannermaa, Tuomo  

Meidän perhe -lehti  

Miettinen, Anneli  

Myllyniemi, Sami  

Onko työ tärkein elämänsisältö?  

Pessi, Anne Birgitta  

Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho  

Peura, Simo  
Lähteet ja kirjallisuus

Purhonen, Sami & Hoikkala, Tommi & Roos, J.P. (toim.)

Pääkkönen, Hannu & Hanifi, Riitta

Roos, J.P.

Saarenheimo, Marja

Salminen, Olavi E.

Saloniemi, Antti & Virtanen, Pekka

Satka, Mirja

Shalar, Shulamith

Siltala, Juha

Sulkunen, Irma

Suomen virallinen tilasto
Takala, Sanna

Teinonen, Riitta & Seppo A.

Testa, MR. & Basten, S.

Toikkanen, Jouni & Viluksela, Marja & Järvensivu, Anu & Ojanen, Kari & Louhelainen, Kyösti & Houni, Pia & Ansio, Heli

Tuorila, Helena

Uhmavaara, Heikki & Jokivuori, Pertti

Vapaehstoistyö Suomessa 2010 ja 2015

Wilenius, Reijo

Väänänen, Ari & Toivanen, Minna & Kokkinen, Lauri
LIITE 1

Käytetty Gallup Ecclesiastica 2015 -kyselytutkimuksen kysymykset

Vastausvaihtoehdot: täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, ei kumpaakaan, osittain eri mieltä, täysin eri mieltä, en osaa sanoa

Seuraavassa on työn merkitystä koskevia kysymyksiä. Voit vastata niihin riippumatta siitä, oletko juuri nyt aktiivisesti työelämässä.

Minulle on tärkeää, että…
…työ antaa minulle riittävän toimeentulon.
…työ tuottaa minulle tyydytystä.
…voin edetä urallani ja saada lisää vastuuta.
…työssäni voin toteuttaa itseni.
…saan auttaa ja palvelta työssäni muita ihmisia.
…työ on minulle kutsumustehtävä.
…voin työtä tekemällä vaurastua.

Seuraavassa on perhettä koskevia kysymyksiä. Voit vastata niihin riippumatta omasta perheitanteestasi. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Perhe vain kuuluu ihmisen elämään.
Perheen parissa saan olla sitä, mitä todella olen.
Perheessäni voin toteuttaa itseni.
Minulle on tärkeää saada auttaa ja palvelta perheenjäseniä.
Perhe on minulle kutsumustehtävä.
Perhe on minulle elämäntehtävä, jolle olen omistautunut.
Perhe lisää elämän laatua.
Perheen perustaminen on yhteiskunnallinen velvollisuus.

Seuraavassa on joukko väittämiä vapaa-ajan harrastuksista, kuten urheilu, taide, musiikki, vapaaehtoistyö ja erilaiset ajanvietteet. Mitä mieltä olet väittämistä?

Jokaisella kuuluu olla ainakin yksi harrastus.
Harrastusten parissa saan olla sitä, mitä todella olen.
Harrastuksessani voin toteuttaa itseni.
Harrastuksessani voin kehittää itseni.
Minulle on tärkeää saada auttaa ja palvelta muita Harrastukseni kautta.
Harrastus on minulle kutsumustehtävä.
Harrastus on minulle elämäntehtävä, jolle olen omistautunut.
Harrastus auttaa luomaan hyödyllisiä kontakteja.

Jos saisit täysin vapaaasti valita itsellesi tärkeimmän elämän osa-alueen, valitsisitko…
…työn,
…perheen vai
…harrastuksen?
(Vain yksi vaihtoehto voidaan valita)
Perinteisen luterilaisen näkemyksen mukaan kutsumusta on voinut toteuttaa arken elämän keskellä kotona, työssä ja harrastuksissa. Mutta vieläkö tämän ajan ihmiset puhuvat kutsumuksesta? Ajattelevatko he, että tehtävät kotona, työpaikalla ja harrastuksissa ovat Jumalan antamia ja niiden hyvä hoitaminen on Jumalan ja lähimmäisen palvelemista? Millä muilla sanoilla kutsumuksesta puhutaan?

Tässä tutkimuksessa kuvataan nykyajan ihmisten käsityksiä elämäntehtäväästään. Tutkimus koostuu kahdesta aineistosta: aikakauslehdistä kerätystä haastatteluaineistosta ja nettipaneelikyselyllä kerätystä kyselytutkimusaineistosta. Kyselytutkimuksessa kysyttiin asennoitumista työhön, perheeseen ja harrastuksiin sekä vastaajien mielipidettä siitä, mikä näistä elämäntilanteista on heille kaikkkein tärkein.

Lehtiaineistossa tämän ajan ihmisen ääni ja oman elämän kuvaus saa persoonallisesti sanoitetun muodon, kun erilaisista viitekehyksistä tulevat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat suomalaiset kertovat elämäänsä tärkeistä asioista.

**KIRKON TUTKIMUSKESKUS**

ISBN 978-951-693-350-7 (PDF)
ISSN 2341-7641 (verkkojulkaisu)