**Italská rodina**

Rodina v Itálii byla a stále ještě je velmi důležitá a má hlavní roli ve společnosti. Když v Itálii a v západních zemích mluvíme o rodině, myslíme na jedinou skupinu lidí: otec, matka a děti, i když existují různé typy rodiny: rodiny bez dětí, rodiny jen s jedním rodičem, páry, které nejsou oddané a homosexuální páry. Italská rodina se mnoho změnila v poslední době a mění se dál.

V minulosti italská rodina byla větší než dnes, protože rodiče měli hodně dětí a bydleli s nimi další příbuzní, bratři a sestry, se svými rodinami. To byla patriarchální rodina, ve které otec měl velkou autoritu nad ženou a svými dětmi, on činil nejdůležitější rozhodnutí, které další členové rodiny nemohli zpochybnit, zatímco se žena musela starat o děti a domácí práce. Často manželé žili spolu dál, i když se nemilovali, kvůli prospěchu nebo ze slušnosti. Avšak někdy myslím, že v minulosti v rodinách bylo víc jednoty a solidárnosti než dnes mezi příbuznými, možná protože v Itálii bylo hodně bídy a chudoby v době obou světových válek. Zemědělství bylo hlavní sektor, kterým se zaměstnávala většina italského obyvatelstva a proto rodiče měli hodně dětí, aby jim pomáhaly v zemědělských pracích a v ekonomické obživě rodiny a aby se o ně staraly, až budou starší.

Po druhé světové válce tradiční, patriarchální rodina upadala. Itálie se změnila ze zemědělské země v průmyslovou zemi. A země, ve které míra negramotnosti byla velmi vysoká, se stala zemí, ve které nejvíc lidí mělo přístup k vzdělávání. To pomalu ovlivňovalo rodinnou strukturu a také hodnotu svatby. Mezi manželem a manželkou dnes existuje rovnost práv a povinnosti a autorita rodičů už není založena na strachu, ale na lásce, na rozhovoru a pochopení. Ženy dnes mají víc nezávislosti a pracujou, i když na pracovním trhu ještě jsou diskriminace mezi muži a ženami. Rodiny mají míň dětí, jsou menší než dřív a to se stalo problémem. Často dnes v Itálii se mluví o klesání počtu narození, nulovém růstu a stárnutí populace. To se stává taky, protože tady nejsou společenské politiky na podporu rodin a těhotenství se často zvažují jako překážka na pracovním trhu, na rozdíl od dalších zemí.

Jako podpora této změny, můžu říct, že například moje rodina není moc velká. Oba moji rodiče, kteří teď jsou v důchodu, pracovali a pomáhají si navzájem v domácích pracích a sdílejí starosti. Ale rodiny dědečka a babičky byly velké. Můj dědeček měl tři sourozence: dva bratry a sestru a moje babička měla čtyři sourozence: tři bratry a sestru a bydleli s prarodiči, strýci, tetami a tak dále. Vypravovali mi, že v některych rodinách bylo dokonce osmnáct dětí.

I když se rodina v Itálii změnila, stále má charakteristiky tradičních rodin. Často prarodiče žijou s jedním z dětí. Když jsou náboženské nebo rodinné svátky, všichni příbuzní se shromažďují a obvykle mají mezi sebou silné vztahy - je to tak- především na jihu Itálii. Navíc dnes děti v Itálii zůstávají dlouho se svými rodinami, pozdě se berou, pozdě mají děti a zakládají si svou rodinu a rodiče je živí, protože v Itálii je velmi těžké najít jistou práci. V dalších zemích, v severní Evropě, nebo -ve Spojených státech- to není tak, děti brzy odchází z domova a začínají nezávislý život. Jinak se může stát, že rodiče vyhání potomka z domu, jako se to stalo před několika dny ve Spojených státech, kde rodina pohnala před soud třicetiletého syna, který ještě u nich bydlel, nepracoval a nechtěl odejít z domu.

Myslím, že v Itálii by to nebylo možné, často je pro rodiče těžké nechat odejít děti, ale možná pomalu ta mentalita a také naše společnost se změní.