***MUSTAFA a ARMAGAN AKIN proti Turecku***

Rozsudek ze 7. dubna 2010

**Nařízení o svěření dětí rozvedených rodičů do péče, neumožňující otci setkávat se s oběma dětmi najednou**. Po rozvodu rodičů první stěžovatel dostal do péče svého syna, druhého stěžovatele, když matka získala do své péče dceru narozenou v manželství. Podle soudního nařízení si rodiče měli děti vyměňovat během školních prázdnin a některých náboženských svátků. První stěžovatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal a žádal, aby oběma dětem bylo dovoleno strávit určitý čas společně s jedním z rodičů. Jeho žádost však byla zamítnuta.

Podle názoru Soudu rozhodnutí tureckých soudů zasáhlo do práva stěžovatelů na respektování jejich rodinného života. Zkoumal proto otázku, zda stát splnil svou pozitivní povinnost a zda státní orgány jednaly s cílem udržet a rozvíjet rodinné vztahy. Soud došel k názoru, že nikoliv. Nestačil mu argument vlády, že děti bydlely nedaleko od sebe a mohly se tak stýkat. Vnitrostátní soudy zastávaly názor, že pravidelný kontakt mezi stěžovateli a jejich dcerou a sestrou by pro ni znamenalo neakceptovatelnou změnu prostředí. Nebylo však jasné, jak by na sourozence trávící volný čas společně měl mít jejich styk takový negativní dopad. Konečně vnitrostátní soudy nebraly v potaz přání dětí ani neopřely svá rozhodnutí o žádný posudek z oboru psychologie nebo jiný znalecký názor.

Porušení článku 8 Úmluvy (jednomyslně)