**Kyrkostyrelsens framställning 1/2013 till kyrkomötet**

**Ärende nr 2013-00156**

**Ändring av valbestämmelserna i kyrkolagen och   
kyrkoordningen och ny valordning för kyrkan**

**FRAMSTÄLLNINGENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL**

I framställningen föreslås att bestämmelser om kyrkans förtroendevalda och förtroendeuppdrag samlas i ett nytt 23 kap. i kyrkolagen. Kapitlet innehåller även bestämmelser om församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet, direkt kyrkoherdeval samt val av biskop, prästassessor i domkapitlet och kontraktsprost samt om rösträtten i dessa val. I kapitlet föreskrivs dessutom om begränsning av rösträtten, innehållet i röstlängden och ordningen på röstningsställena.

Förslaget innehåller en ny bestämmelse om att kyrkoherdens rättelseyrkande och besvärsrätt i fråga om röstlängden i församlingsval och direkt kyrkoherdeval ersätts med att valnämnden ges möjlighet att själv rätta fel som upptäcks i röstlängden. Rättsskyddet i samband med val regleras i övrigt i kyrkolagens 24 kap. och röstlängdens offentlighet i kyrkolagens 25 kap.

I samband med ändringen av kyrkolagen föreslås bland annat att de bestämmelser som styr kyrkans interna förvaltning och därför inte behöver tas upp i lag överförs från kyrkolagen till kyrkoordningen. Samtidigt har bestämmelserna om direkt kyrkoherdeval gjorts tydligare.

Enligt förslaget ska dessutom valordningen för kyrkan förnyas. Valordningen ska komplettera lagen genom bestämmelser om valmansföreningar, kandidatuppställning, upprättande av röstlängd, förrättande av val och uträknande av valresultatet i församlingsval, direkt kyrkoherdeval, val av medlemmar till stiftsfullmäktige och val av ombud till kyrkomötet samt i biskopsval och val av prästassessor och kontraktsprost.

Nytt är att församlingsvalen framöver förrättas som endagsval. Beslutanderätten i anslutning till valförrättandet tilldelas församlingens valnämnd som fungerar som tydlig valmyndighet. I framställningen föreslås även att lekmannaelektorer ska har möjlighet att förhandsrösta i val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet. Dessutom föreslås att den begräsning av valbarheten som gäller för domkapitlets lekmannamedlemmar slopas och att begränsningarna i den rösträtt som bygger på prästämbetet inskränks.

Syftet med framställningen är att samla bestämmelserna om val i ett enda kapitel i kyrkolagen och att samtidigt korrigera de brister som finns i valbestämmelserna. Valbestämmelserna har dessutom utvecklats enligt den allmänna vallagstiftningen, vilket bedöms underlätta tolkningen när bestämmelserna tillämpas. I framställningen fästs även uppmärksamhet vid att bestämmelserna ska vara tydliga och termerna enhetliga samt vid författningsspråket överlag.

Ändringarna i kyrkolagen och kyrkoordningen och den nya valordningen för kyrkan föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter att de godkänts dock så, att bestämmelserna kan tillämpas vid församlingsvalet 2014.

**INNEHÅLL**

**FRAMSTÄLLNINGENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL** 1

**INNEHÅLL** 2

**ALLMÄN MOTIVERING** 3

**1 Nuläge**  3

**1.1 Lagstiftning och praxis** 3

Församlingsval 3

Kyrkoherdeval 4

Val av kyrkomötesombud och medlemmar av stiftsfullmäktige 5 Val av biskop, prästassessor och kontraktsprost 6

**1.2 Allmän vallagstiftning** 6

1.2.1 Kommunalval 6

1.2.2 Riksdagsval 8 **1.3 Bedömning av nuläget** 8

Felaktigt förfarande av kyrkans och församlingens förtroendevalda 8

Församlingsval 9

Rösträtt för personer som lämnat kyrkan9

Val av kyrkomötesombud och medlemmar av stiftsfullmäktige 10 Besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts 10

Prästernas rösträtt 11

**2 Målsättning och de viktigaste förslagen** 11

Felaktigt förfarande av kyrkans och församlingens förtroendevalda 12

Församlingsval 12

Rösträtt för personer som lämnat kyrkan13

Val av kyrkomötesombud och medlemmar av stiftsfullmäktige 14 Besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts 14

Prästernas rösträtt 15

**3 Framställningens konsekvenser** 16

**3.1 Ekonomiska konsekvenser** 16

**3.2 Konsekvenser för myndigheterna** 16

**3.3 Samhälleliga konsekvenser** 16

**4 Beredningen av ärendet** 17

**5 Samband med andra framställningar** 17

**DETALJMOTIVERING** 18

**1 Lagförslag** 18

**1.1 Motivering till förslaget till kyrkolag**  18

**1.2 Motivering till förslagen om ändring av kyrkoordningen** 31

**1.3 Motivering till valordningen för kyrkan** 34

**2 Ikraftträdande** 50

**3 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning** 50

**LAGFÖRSLAG** 52

**1 Lag om ändring av kyrkolagen** 52

**2 Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen** 60

**3 Valordning för kyrkan**  63

**PARALLELLTEXTER** 82

**1 Lag om ändring av kyrkolagen** 82

**2 Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen** 105

**ALLMÄN MOTIVERING**

**1 Nuläge**

**1.1 Lagstiftning och praxis**

I den gällande kyrkolagen (1054/1993) ingår bestämmelser om församlingsval och direkt kyrkoherdeval (kyrkomötets beslut 9.11.2011) såväl i lagens 7 som 8 kapitel, medan bestämmelser om andra val har tagits in i de kapitel som gäller respektive organ som utses genom val. Till exempel finns bestämmelser om val av ombud till kyrkomötet sålunda i kyrkolagens 20 kapitel och bestämmelser om val av medlemmar av stiftsfullmäktige i kyrkolagens 17 b kapitel. Kompletterande valbestämmelser har samlats i valordningen för kyrkan. Enligt 2 kap. 3 § i kyrkolagen innehåller valordningen för kyrkan närmare bestämmelser om församlingsval samt om val av ombud till kyrkomötet och av medlemmar av stiftsfullmäktige, om val av biskop, präst, domkapitlets prästassessor och lekmannamedlem samt val av kontraktsprost. Även i kyrkoordningens 6 kapitel finns dock bestämmelser om direkt kyrkoherdeval, vilka närmast reglerar tillsättandet av en tjänst.

Församlingsval

Vid församlingsval utses medlemmarna av kyrkofullmäktige i en församling eller medlemmarna av gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet i en kyrklig samfällighet. Val förrättas vart fjärde år samtidigt i alla församlingar. Församlingsvalen är direkta och hemliga val. De är proportionella val på så sätt att de kandidater som varje valmansförening har ställt upp på samma kandidatlista tilldelas jämförelsetal i den ordning som motsvarar deras personliga röstetal; den första kandidaten får ett jämförelsetal som utgör kandidatlistans hela antal röster, den andra hälften av detta, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. Kandidaterna på de olika kandidatlistorna blir invalda i den ordning som deras jämförelsetal anger (d’Hondts beräkningssystem).

Rösträtt i församlingsval har alla de medlemmar av kyrkan som senast den första valdagen fyller 16 år och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland (kyrkomötets beslut 11.11.2011). Rösträtten utövas i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som medlem senast den 15 augusti valåret. Varje röstberättigad har lika rösträtt. En röstberättigad får i församlingsval rösta på förhand på det sätt som anges i valordningen för kyrkan. Förhandsröstningen inleds måndagen efter den sista söndagen i oktober och fortgår till fredagen samma vecka. Även hemmaröstning är möjlig under den vecka som förhandsröstningen pågår.

Valbar till förtroendeuppdrag i församlingen är en för kristen övertygelse känd konfirmerad medlem av församlingen som fyllt 18 år och inte är omyndig. I församlingsval kan en tjänsteinnehavare eller en anställd i arbetsavtalsförhållande i församlingen dock inte väljas till förtroendeuppdrag i församlingen. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet är inte heller en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare i denna samfällighet eller i en församling som hör till samfälligheten valbar. En förtroendevald förlorar inte sin valbarhet till ett organ om församlingen eller den kyrkliga samfälligheten tillfälligt anställer honom eller henne för högst sex månader. Under denna tid får den förtroendevalda dock inte sköta sitt förtroendeuppdrag.

Valet förrättas av en valnämnd som utses av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Valnämnden är indelad i sektioner om församlingen för valet har indelats i röstningsområden. I kyrkliga samfälligheter kan gemensamma kyrkorådet för församlingsval tillsätta en centralvalnämnd med uppgift att bland annat bistå församlingarnas valnämnder så att valen kan förrättas på ett enhetligt sätt.

Rätt att uppställa kandidater i församlingsval har en valmansförening som grundats av minst tio röstberättigade medlemmar av församlingen. En valmansförening grundas genom en stiftelseurkund som undertecknas av föreningens medlemmar. Valnämnden granskar stiftelseurkunderna jämte de kandidatlistor som ingår i dem samt gör en sammanställning av kandidatlistorna och numrerar kandidaterna i löpande ordning.

För val ska kyrkorådet eller församlingsrådet uppgöra en röstlängd i vilken antecknas de församlingsmedlemmar som är röstberättigade och deras antal. Röstlängden justeras av minst två medlemmar av kyrkorådet eller församlingsrådet. De som utsetts att granska röstlängden ska i röstlängden införa de röstberättigade som obehörigen har utelämnats ur röstlängden, avlägsna namnen på dem som avlidit och dem som obehörigen antecknats som röstberättigade. I sådana fall ska även orsaken till åtgärden antecknas. Granskarna ska även rätta övriga fel som de observerat i längden samt bestyrka dokumentet. Sedan längden blivit bestyrkt får andra ändringar inte göras i den än de som föranleds av beslut i anledning av yrkanden på rättelse vilka framställts mot längden. Röstlängden ska hållas framlagd för granskning under tillsyn i minst fyra timmer under två på varandra följande vardagar.

En röstberättigad medlem av församlingen och kyrkoherden har rätt att framställa yrkande på rättelse i och anföra kyrkobesvär över röstlängden på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur röstlängden eller i den felaktigt antecknats sakna eller inneha rösträtt. Valnämnden behandlar de rättelseyrkanden som framställts mot röstlängden. Om yrkanden på rättelse av röstlängden inte har framställts inom föreskriven tid antecknar valnämnden i röstlängden att den vunnit laga kraft. När rättelseyrkandena har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut antecknar valnämnden i röstlängden rättelser med anledning av dessa och antecknar sedan i röstlängden att denna sålunda rättad har vunnit laga kraft. Besvär över valnämndens beslut om yrkande på rättelse kan anföras hos förvaltningsdomstolen som innan valet förrättas i brådskande ordning ska fatta beslut med anledning av besvär som anförts över valnämndens beslut samt sända uppgift om beslutet till den vars rösträtt beslutet gäller och till valnämnden. Röstlängden ska iakttas utan hinder av att ett slutligt beslut angående besvär över en rättelse av röstlängden inte har kommit till valnämndens kännedom före valet. Den som för valnämnden visar upp förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket han eller hon är röstberättigad ska dock få utöva sin rösträtt.

Församlingsval inleds den andra söndagen i november under valåret efter avslutad gudstjänst och avslutas antingen samma dag eller senast påföljande måndag klockan 18. Första röstningsställe är församlingens kyrka.

Valnämnden kan besluta att räkningen av de röstsedlar som avgivits vid förhandsröstningen inleds på den sista valdagen vid den tidpunkt som valnämnden fastställer, dock tidigast sex timmar innan röstningen avslutas, om antalet röster som avgivits i förhandsröstningen motsvarar det antal som bestämts och det kan antas att minst det antal personer som bestämts kommer att utöva sin rösträtt på valdagen och tryggandet av valhemligheten inte förutsätter något annat. De avgivna rösterna räknas samman med de godkända röster som avgivits på valdagen. Röstningens resultat räknas särskilt för val av medlemmar av kyrkofullmäktige, för val av medlemmar från varje församling till gemensamma kyrkofullmäktige samt för val av medlemmar av församlingsrådet. Valnämnden ska fastställa valresultatet vid ett sammanträde som hålls senast onsdagen under den vecka som följer närmast efter den vecka då valet förrättats. Valprotokollet jämte besvärsanvisning ska finnas till påseende i pastorsexpeditionen under dess öppettider i 30 dagar. Besvär över valresultatet kan anföras hos förvaltningsdomstolen.

Kyrkoherdeval

Genom kyrkomötets beslut den 9 november 2011 förnyades sättet att välja kyrkoherde så att ett alternativt valsätt togs i bruk vid sidan av direkt kyrkoherdeval. Enligt beslutet väljs kyrkoherden i första hand fortsättningsvis genom direkt majoritetsval där församlingens medlemmar som fyllt 18 år har rösträtt. På begäran av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet i en församling som hör till en kyrklig samfällighet kan domkapitlet dock besluta att kyrkoherden väljs genom ett val som förrättas av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet (*indirekt val*).

Vid direkt kyrkoherdeval ställer domkapitlet upp tre kandidater. Bestämmelserna om extra valkandidater upphävdes i samband med reformen. Kandidaterna ska under tre på varandra följande söndagar som valprov förrätta högmässogudstjänsten i församlingens kyrka. Direkt kyrkoherdeval ska inledas den andra söndagen efter det sista valprovet och avslutas antingen samma dag eller därpå följande dag. Valet förrättas i tillämpliga delar enligt samma bestämmelser som församlingsvalet.

I indirekt val konstaterar domkapitlet de sökandes behörighet för tjänsten och ger ett utlåtande om dem till församlingen. Vid indirekt val väljs kyrkoherden i huvudsak med iakttagande av samma förfaringsbestämmelser som vid val av församlingskaplan. För att bli vald ska den sökande dock få över hälften av de i organet avgivna rösterna. Om ingen i valet får mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas på samma möte ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som erhållit de flesta rösterna i detta val blir vald.

När kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets beslut eller resultatet av ett direkt val vunnit laga kraft utfärdar domkapitlet ett tjänsteförordnande för den som blivit vald.

Val av ombud till kyrkomötet och medlemmar av stiftsfullmäktige

Medlemmar av kyrkomötet är biskoparna i stiften, fältbiskopen samt 96 valda ombud, av vilka 32 är präster och 64 lekmän. En av lekmännen representerar Åland. Medlemmar är dessutom ett sameombud valt av sametinget samt ett av statsrådet tillförordnat ombud.

Valbara till prästombud är de präster som hör till stiftet och till lekmannaombud kan utses sådana lekmannamedlemmar av församlingarna i stiftet som är valbara till förtroendeuppdrag i församlingen och som har samtyckt till att vara ombud. Prästombuden och lekmannaombuden väljs separat stiftsvis genom proportionella och hemliga val. Val av kyrkomötesombud förrättas den andra måndagen i februari under det andra året efter församlingsval. Ombudens mandatperiod börjar den 1 maj efter verkställda val och varar fyra år.

Termen ”val av ombud till kyrkomötet” togs in i kyrkolagstiftningen i och med att den nuvarande kyrkolagen stiftades i början av 1994, varvid valbestämmelserna överfördes till en särskild författning, valordningen för kyrkan. Valordningens 4 kap. reglerar förrättningen av val av ombud till kyrkomötet. I kyrkolagen togs termen i bruk genom lagen om ändring av kyrkolagen 1274/2003, varvid bland annat kyrkolagens 2 kap. 3 § 1 mom. ändrades.

Röstberättigade i val av prästombud är stiftets präster och röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige eller, i församlingar som hör till en kyrklig samfällighet, lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. När en medlem har förhinder har suppleanten rösträtt. När samma person är medlem både av församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, träder hans suppleant i församlingsrådet i hans ställe. Varje röstberättigad får rösta på en kandidat på kandidatlistan. Vid fastställandet av valresultatet omräknas det antal röster som kandidaterna har erhållit i varje församling så att rösterna ställs i proportion dels till församlingens folkmängd, dels till antalet medlemmar i kyrkofullmäktige eller till summan av antalet medlemmar av församlingsrådet och antalet medlemmar som i församlingen har valts till gemensamma kyrkofullmäktige.

I valet av lekmannaombud från församlingarna på Åland röstar varje röstberättigad på en sådan kandidatlista på vilken det har uppställts en kandidat till ombud samt en till första och en till andra suppleant. Om det vid valet har inlämnats endast en kandidatlista, utses de på denna lista uppställda kandidaterna utan röstning. Sametinget väljer sameombudet samt första och andra suppleant för ombudet före den 1 april valåret. Ledamoten och suppleanterna i sametinget har inte rösträtt i val av lekmannaombud eller prästombud.

För valförrättandet ansvarar en valnämnd som tillsätts av domkapitlet. För val av prästombud uppgör domkapitlet en förteckning över de röstberättigade prästerna och sänder den till valnämnden som i sin tur sänder den vidare till kontraktsprostarna. För val av lekmannaombud sänder kyrkoherdarna på motsvarande sätt till valnämnden en förteckning över de röstberättigade medlemmarna av kyrkofullmäktige eller medlemmarna av församlingsrådet och de medlemmar som från församlingen valts in i gemensamma kyrkofullmäktige.

Vid val av prästombud sker röstningen vid ett kontraktsmöte i varje prosteri och vid val av lekmannaombud vid kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets sammanträde i varje församling. Om en präst inte kan infinna sig på röstningsstället kan han rösta per post. Om en röstberättigad lekman har förhinder ersätts han av sin suppleant.

Rätt att uppställa kandidater har en valmansförening som vid val av prästernas ombud har grundats av minst tre och vid val av lekmannaombud av minst tio i valet röstberättigade personer. Valnämnden har i uppgift att granska valmansföreningens stiftelseurkunder jämte kandidatlistor och bilagor. Valnämnden numrerar även kandidatlistorna och gör en sammanställning av dem.

Efter att röstningen avslutats på valdagen ska antalet avgivna röstsedlar räknas utan att de öppnas och härefter inneslutas i ett omslag som förseglas med sigill och tillställs valnämnden som utför den egentliga rösträkningen. Valresultatet räknas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms om uträkning av valresultatet i församlingsval. Valnämnden fastställer resultatet i båda valen särskilt för sig den tredje måndagen i februari. Besvär över valresultatet kan anföras hos förvaltningsdomstolen. När valet vunnit laga kraft utfärdar valnämnden en fullmakt för dem som blivit valda till ombud. Sametinget meddelar domkapitlet i Uleåborgs stift namnet på ombudet för samerna samt utfärdar fullmakt för ombudet.

Medlemmar av stiftsfullmäktige är 14 lekmän och 7 präster. Vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige iakttas på motsvarande sätt vad som bestäms om val av kyrkomötesombud. Valet förrättas även samtidigt som valet av kyrkomötesombud. I valet av medlemmar av stiftsfullmäktige numreras kandidatlistorna och kandidaterna dock så att kandidaternas numrering fortsätter från det sista numret i valet av ombud till kyrkomötet.

Val av biskop, prästassessor och kontraktsprost

I stiftet förrättas biskopsval när biskopsämbetet blivit ledigt. Som valmyndighet fungerar domkapitlet men valet förrättas prosterivis av kontraktsprosten. Rösträtt i biskopsval har stiftets präster och lektorer samt lika många lekmannaelektorer, vilka utses så att det finns lika många lekmannaelektorer som antalet präster och lektorer sammanlagt. Rösträtt i valet av ärkebiskop har dessutom kyrkomötesombuden samt medlemmarna av stiftsfullmäktige och domkapitlen i de övriga stiften. Rätt att ställa upp en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som har bildats av minst tio i valet röstberättigade personer. Val av biskop sker med slutna sedlar. Var och en ska ge sin röst åt en präst som är uppställd som kandidat. Valet genomförs vid behov i två steg. Har ingen i det första valet fått mer än hälften av de avgivna rösterna, ska nytt val förrättas. Kandidater i det nya valet är de två präster som i det första valet har fått flest röster. Den präst som får flest röster i det andra valet har valts till biskop.

Val av prästassessor förrättas stiftsvis. I valet utses en kyrkoherde eller kaplan i en församling i respektive stift till medlem av domkapitlet för en period på tre år. Även vid val av prästassessor fungerar domkapitlet som valmyndighet och valet förrättas prosterivis. Stiftets präster och lektorer har rösträtt i valet. Var och en röstar på en kandidat och den präst som fått flest röster blir vald.

I valet av kontraktsprost utses någon bland kyrkoherdarna i prosteriets församlingar till kontraktsprost för sex år åt gången. Präster och lektorer i det aktuella prosteriet är röstberättigade i valet. Domkapitlet utnämner någon av de tre kyrkoherdar som fått flest röster vid valet till tjänsten som kontraktsprost.

**1.2 Allmän vallagstiftning**

Vallagen (714/1998) innehåller bestämmelser om förrättande av val av riksdagsledamöter (riksdagsval), val av republikens president (presidentval), kommunalval och val av finländska ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval).

Valbestämmelser finns även i grundlagen och i fråga om kommunalval i kommunallagen (365/1995). Bestämmelser om kommunalval i landskapet Åland finns i landskapets lagstiftning.

**1.2.1 Kommunalval**

I kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Kommunalval förrättas vart fjärde år den fjärde söndagen i oktober. Antalet ledamöter som väljs till fullmäktige beror på antalet invånare i kommunen (situationen vid utgången av maj valåret). Bestämmelser om antalet ledamöter finns i kommunallagens 10 §. I kommunerna i landskapet Åland förrättas kommunalval också vart fjärde år, men vid andra tidpunkter än i övriga Finland, senast i september 2011.

De viktigaste principerna för kommunalval är: 1) valen är direkta, hemliga och proportionella, 2) rösträtten är allmän och alla har lika rösträtt, 3) varje väljare ska rösta själv och 4) röstningen ska ske i närvaro av en valmyndighet. Den högsta valmyndigheten i kommunalvalet är justitieministeriet som har det allmänna ansvaret för förrättandet av valet.

Valbar, dvs. behörig som kandidat, i kommunalval är en person som har kommunen som hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun och som inte står under förmynderskap (är omyndig). Bestämmelser om begränsningar i valbarheten finns i kommunallagens 34 §. I vilken kommun en person är valbar bestäms huvudsakligen enligt samma tidsschema som rösträttskommunen. Om personens hemkommun ändras efter ifrågavarande datum är personen dock fortfarande valbar. I lagstiftningen anges ingen exakt tidpunkt för när valbarheten för en kandidat bestäms, men i praktiken ska kandidatens hemkommun vara klar senast den 32 dagen före valdagen då centralvalnämnderna behandlar och beslutar om de kompletteringar som gjorts i kandidatansökningarna. Beslut om en kandidats hemkommun tas på basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Partier upptagna i partiregistret och valmansföreningar som bildats av minst 10 röstberättigade kommuninvånare kan ställa upp kandidater i kommunalvalet. Partierna kan ingå valförbund. I vissa små kommuner, vilka anges i justitieministeriets förordning, kan en valmansförening dock bildas av minst fem eller minst tre röstberättigade kommunmedlemmar. Valmansföre­ning­arna kan också inge gemensamma listor.

Ett parti och en valmansförening ska lämna in sin kandidatlista till kommunens centralvalnämnd till vilken även valförbund och gemensamma listor ska anmälas. Den kommunala centralvalnämnden kontrollerar kandidatlistorna, i synnerhet för att säkerställa att kandidaterna är valbara, och fastställer kandidatuppställningen. Centralvalnämnden gör upp en sammanställning av kandidatlistorna, i vilken kandidaterna för alla partier, valmansföreningar och gemensamma listor finns i utlottad ordning. För varje kandidat antecknas i sammanställningen följande uppgifter: ordningsnummer (med 2 som första nummer), namn och titel, yrke eller syssla. Sammanställningen av kandidatlistorna anslås bland annat på röstningsställena.

Rösträtt i kommunalval har 1) finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast valdagen fyller 18 år och vars hemkommun kommunen enligt lagen om hemkommun enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är den 51 dagen före valdagen samt 2) medborgare i andra stater än dem som nämns i punkt 1 som senast på valdagen fyller 18 år och vars hemkommun kommunen i fråga är enligt lagen om hemkommun den 51 dagen före valdagen och som vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland oavbrutet i minst två år.

Befolkningsregistercentralen upprättar ett adb-baserat register över de röstberättigade (rösträttsregister). I registret införs de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet om varje röstberättigad. Rösträttsregistret är offentligt. Till alla dem som är upptagna i registret sänds dessutom en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort), som bland annat innehåller uppgifter om valdagen, förhandsröstningsdagarna, den egna valkretsens allmänna förhandsröstningsställen med öppettider, namn och adress till röstningsstället på valdagen och kontaktinformation till valmyndigheten. Ur rösträttsregistret skrivs senare ut vallängder för alla röstningsställen på valdagen.

Rättelseyrkanden angående rösträttsregistret ska framställas hos magistraten. Rättelseyrkanden kan framställas bland annat om en person anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning om honom eller henne i registret är oriktig. Magistraten avgör rättelseyrkandena och den som är missnöjd med magistratens beslut kan söka ändring genom besvär hos den regionala förvaltningsdomstolen. Över förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Befolkningsregistercentralen eller magistraten har även rätt att rätta fel i rösträttsregistret om de anser att någon obehörigen har utelämnats ur rösträttsregistret eller orättmätigt har tagits in i det eller att en anteckning i rösträttsregistret annars är oriktig. Ändringarna ska göras senast den 12 dagen före valdagen före klockan 12 då rösträttsregistret vinner laga kraft. Efter detta ska registret följas oförändrat. Ett undantag från detta utgörs av sådana fall, där förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen meddelar sitt beslut först efter att röstregistret har vunnit laga kraft. I sådana fall får till exempel en person som enligt beslut av högsta förvaltningsdomstolen har införts i rösträttsregistret rösta, men han eller hon är skyldig att ta med sig beslutet till röstningsstället och visa upp det för valmyndigheten.

I kommunalval kan man rösta antingen på valdagen eller på förhand under förhandsröstningsperioden. På valdagen är röstningsställena öppna klockan 9–20. På valdagen får den röstberättigade rösta enbart på det röstningsställe som antecknats i röstregistret och som anges på meddelandekortet som sänts till väljaren före valdagen. Förhandsröstningen i hemlandet förrättas på allmänna förhandsröstningsställen, anstalter samt under vissa förutsättningar som hemmaröstning. På ett allmänt förhandsröstningsställe kan vem som helst röstberättigad rösta, oberoende av i vilken kommun han eller hon bor.

Kommunernas centralvalnämnder börjar räkna förhandsrösterna på valdagen på söndagen tidigast klockan 15 (eller av särskilda skäl tidigare, dock tidigast klockan 12). Vid räkningen av förhandsröstningen strävar man efter att resultatet av förhandsröstningen ska vara klart samma kväll senast klockan 20. Före det får centralvalnämnderna inte lämna ut några som helst uppgifter om hur räkningen framskrider utanför röstningsstället. När vallokalerna stängts klockan 20 inleder valnämnderna den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen. Valnämnden meddelar den kommunala centralvalnämnden kandidaternas röstetal, dvs. valresultatet i röstningsområdet i fråga. Centralvalnämnden inför sedan i sin tur resultaten i det centraliserade räkningssystemet i justitieministeriets valdatasystem. Slutligen lägger valnämnden röstsedlarna i ett förseglat paket och lämnar dem till centralvalnämnden.

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d’Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild gruppering, dvs. för ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund, ett valförbund, en gemensam lista samt en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista. I den andra fasen ställs kandidaterna i varje gruppering i rangordning på basis av antalet röster de fått. I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten i gruppen som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. Slutligen ställs alla kandidater i en valkrets i rangordning på grundval av jämförelsetalen.

Centralvalnämnderna fastställer det slutliga valresultatet. Vid kommunalval kan besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos förvaltningsdomstolen inom 14 da­gar från att valresultatet har offentliggjorts.

**1.2.2 Riksdagsval**

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i april under valåret. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval. Rösträttsregistret upprättas på samma sätt som vid kommunalval.

Vid riksdagsval får kandidater ställas upp av partier, som införts i justitieministeriets partiregister och valmansföreningar, som har bildats av minst 100 röstberättigade. Partier kan bilda gemensamma valförbund och valmansföreningar kan bilda gemensamma listor.

Partier och valmansföreningar ska lämna in sin kandidatlista (kandidatansökan) till valkretsnämnden i den valkrets där partiet eller valmansföreningen tänker ställa upp kandidater. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska även ges in till valkretsnämnden. Valkretsnämnderna granskar kandidatlistorna, kontrollerar att kandidaterna är valbara och fastställer kandidatuppställningen. Varje valkretsnämnd gör upp en sammanställning av kandidatlistorna, i vilken kandidaterna för alla partier och valmansföreningar finns i utlottad ordning. Sammanställningen av kandidatlistorna finns uppsatt bland annat i varje valbås.

De centrala principerna vid riksdagsval är desamma som vid kommunalval. Även i riksdagsval är den högsta valmyndigheten justitieministeriet som har det allmänna ansvaret för förrättandet av val.

Valkretsnämnderna räknar de röster som getts och vid rösträkningen tillämpas samma bestämmelser som vid kommunalval. På måndagen efter valdagen börjar valkretsnämnderna kontrollera uträkningarna, och kontrollräkningen ska vara klar nästa onsdag klockan 18, då valkretsnämnderna fastställer det slutliga valresultatet i valkretsarna och skriver ut en fullmakt för var och en som blivit vald. Vid riksdagsval kan besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts anföras hos förvaltningsdomstolen inom 14 dagar från att det fastställda valresultatet har offentliggjorts.

**1.3 Bedömning av nuläget**

Bestämmelserna om kyrkliga val är splittrade och innehåller rikligt med hänvisningsbestämmelser, vilket har varit visat sig vara svårt för användaren och ägnat att försvåra förståelsen av bestämmelserna. Önskemålet har dessutom varit att valbestämmelserna i allt högre grad ska följa bestämmelserna om statliga och kommunala val. Att förfaringssätten och anvisningarna görs så enhetliga som möjligt har bedömts göra det lättare för väljarna och underlättar arbetet för valfunktionärer och församlingarnas valnämnder. Redan i den nu gällande valordningen för kyrkan har man i mån av möjlighet beaktat den allmänna vallagstiftningen och delvis använt vallagens bestämmelser som grund. Till exempel har kyrkans valordnings bestämmelser om förhandsröstning och hemmaröstning så långt som möjligt samordnats med vallagen. Till följd av särdragen i kyrkliga val är det dock inte möjligt att föreskriva att valen ska förrättas direkt enligt den allmänna vallagstiftningen. Till exempel hur rösträtten bestäms och därmed hur förteckningen över röstberättigade, det vill säga röstlängden, uppgörs avviker från praxisen vid allmänna val. Detta utgör dock inte något hinder för att utveckla valbestämmelserna i riktning mot den allmänna vallagstiftningen.

Felaktigt förfarande av kyrkans och församlingens förtroendevalda

Enligt gällande bestämmelser kan en förtroendevald som utsetts genom val förlora sitt förtroendeuppdrag endast om han eller hon avlider, förlorar sin föreskrivna valbarhet eller beviljas avsked från sitt förtroendeuppdrag på grund av en giltig orsak som organet godkänner. Kyrkolagen saknar bestämmelser som gör det möjligt att ingripa i en förtroendevalds ställning om denna har gjort sig skyldig till felaktigt förfarande i sitt förtroendeuppdrag. Det finns en specialbestämmelse om redovisningsskyldiga förtroendevalda men redovisningsskyldigheten gäller till exempel inte kyrkofullmäktige. I kyrkolagen finns inte heller någon bestämmelse om förfarandet om en förtroendevald gör sig skyldig till ett brott utanför förtroendeuppdraget och brottet måste anses vara av sådan art att det kan hindra den förtroendevalda från att sköta sitt förtroendeuppdrag.

Kyrkostyrelsen föreslog därför hösten 2004 att kyrkolagen kompletteras på det sätt som bestäms i kommunallagens 40 och 41 § (Kyrkostyrelsens framställning 12/2004). Bestämmelserna gäller en förtroendevalds felaktiga förfarande i förtroendeuppdrag och brottsliga förfarande utanför förtroendeuppdrag. Enligt förslaget placerades bestämmelserna då i kyrkolagens 7 kapitel, vilket innebar att de gäller endast församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förtroendevalda. När framställningen behandlades på kyrkomötet ansågs att bestämmelserna om felaktigt förfarande i förtroendeuppdrag eller brottsligt förfarande utanför förtroendeuppdrag bör omfatta alla nivåer inom kyrkoförvaltningen. De bör alltså även kunna tillämpas på de förtroendevalda inom stiftsförvaltningen och kyrkans centralförvaltning. Kyrkostyrelsens framställning förföll till denna del våren 2005 eftersom utvidgandet av bestämmelsen till att gälla alla förtroendevalda inom kyrkans och församlingarnas förvaltning förutsätter en diskussion om behörighetsfördelningen mellan olika organ. Det föreslagna förvaltningsförfarandet krävde ett klarläggande även på författningsnivå. Kyrkomötet framförde dock en tydlig förhoppning om att Kyrkostyrelsen på nytt tar upp ärendet till behandling.

Församlingsval

Möjligheten att ordna församlingsval under två dagar avviker från den allmänna vallagstiftningen, vilket regelbundet kommer fram till exempel när det gäller informationen om valresultatet. Det har ansetts viktigt att valresultatet för hela kyrkan på ett heltäckande sätt fås ut till medierna så snabbt som möjligt, vilket även bedöms öka det allmänna intresset för valet. Även den ökade förhandsröstningen har i praktiken gjort den andra valdagen onödig. Kyrkomötet godkände den 7 november 2008 allmänna utskottets betänkande 5/2008 enligt vilket man vid församlingsval bör övergå till endagsval.

Att församlingsvalets första valdag är den andra söndagen i november innebär att valdagen vart fjärde år infaller samtidigt som farsdagen. Borgå stiftsfullmäktige har i maj 2007 lämnat in ett initiativ till Kyrkostyrelsen med förslag om att församlingsvalen flyttas en vecka framåt så att det inleds den tredje söndagen i november. Även i ett initiativ från Åbo stiftsfullmäktige den 15 februari 2007 föreslås att valdagen bör vara någon annan dag än farsdagen. Att valdagen infaller på farsdagen har ansetts dels minska de röstberättigades iver att rösta i församlingsval, dels tvinga valfunktionärerna att arbeta ifrågavarande dag. Å andra sidan har det konstaterats att om valdagen infaller på farsdagen ger det församlingen möjlighet att ordna familjerelaterad verksamhet i samband med valdagen och att det då faller sig naturligt för dem som deltar i temadagen att samtidigt rösta.

Stiftsfullmäktige i Åbo stift lämnade i juni 2005 ett initiativ till Kyrkostyrelsen om situa­tioner där församlingsindelningen förändras. Enligt initiativet behövs mer flexibilitet i förrättandet av nyval. I initiativet ansågs att bestämmelsen i 8 kap. 5 § 2 mom. i den gällande kyrkolagen inte är tillräckligt flexibel eftersom nya val enligt den alltid ska förrättas när en ny församling grundas. Bestämmelsen är dock såtillvida oklar att man i praktiken i situationer där det grundats en ny församling som omfattar de indragna församlingarnas områden har kunnat besluta att de nya organen väljs på basis av resultatet i föregående val.

Rösträtt för personer som lämnat kyrkan

I församlingsval uppgörs röstlängden på basis uppgifterna i medlemsregistret den 15 augusti under valåret, alltså cirka 2½−3 månader före den egentliga valdagen. I direkta kyrkoherdeval samt i undantagsval och val som förrättas på nytt är motsvarande tidsfrist 70 dagar före den egentliga valdagen. Kyrkoherden får yrka rättelse i och anföra besvär över röstlängden för kyrkoherdeval och församlingsval på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur röstlängden eller i den felaktigt antecknats sakna eller inneha rösträtt. Ett rättelseyrkande eller kyrkobesvär kan dock inte grundas på ändringar som skett efter utgången av de frister som anges ovan.

Detta innebär att trots att endast medlemmar i kyrkan enligt kyrkolagen har rösträtt i församlingsval och direkt kyrkoherdeval, har dock en person som utträtt ur kyrkan rösträtt efter ovan nämnda tidsfrist före den egentliga valdagen. Bestämmelserna i kyrkolagen kan anses vara motstridiga i detta avseende. I rättspraxis har det ansetts att en röstlängd som vunnit laga kraft berättigar en person att utöva sin rösträtt även om personen inte har denna rätt utgående från bestämmelserna. Bestämmelsernas motstridighet accentuerades i samband med församlingsvalet år 2010 då nästan 40 000 personer lämnade kyrkan under oktober. Enligt bestämmelserna är det inte heller möjligt för en person som efter tidsfristen men före den egentliga valdagen blivit medlem av kyrkan att införas som röstberättigad i ifrågavarande val.

Problemet har även uppmärksammats av stiftsfullmäktige i Åbo ärkestift som i februari 2007 lämnat in ett initiativ med förslag om att valordningen för kyrkan kompletteras så att en person som lämnat kyrkan kan strykas ur röstlängden. Enligt initiativet ska utgångspunkten för förfarandet vara detsamma som det som föreskrivs i fråga om personer som avlidit efter att röstlängden uppgjorts.

Val av kyrkomötesombud och medlemmar av stiftsfullmäktige

Enligt 17 b kap. 4 § i kyrkolagen är en medlem av domkapitlet inte valbar till stiftsfullmäktige. En lekmannamedlem av domkapitlet kan sålunda inte kandidera i följande val av stiftsfullmäktige eftersom han inte är valbar under kandidatuppställningen. I de dokument som upprättades i samband med kyrkolagsreformen och som gällde inrättandet av en stiftsfullmäktigeorganisation behandlas inte frågor i anslutning till lekmannamedlemmars valbarhet. I praktiken har man vid tolkningen av bestämmelsen kunnat anse det vara avgörande att en lekmannamedlem av domkapitlet väljs för stiftsfullmäktiges mandatperiod. Det har då ansetts att lekmannamedlemmen är valbar eftersom hans mandatperiod upphör i vilket fall som helst om inte nya stiftsfullmäktige väljer honom till lekmannamedlem av domkapitlet för ytterligare en mandatperiod. Å andra sidan torde avsikten inte heller ha varit att en lekmannamedlem av domkapitlet inte kan kandidera i val av stiftsfullmäktige om han så önskar. Oklarheten i bestämmelserna har medfört att de tolkats olika i olika stift.

Enligt 20 kap. 5 § i kyrkolagen är lekmannamedlemmar av kyrkofullmäktige eller församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige röstberättigade i val av lekmannaombud av kyrkomötet, och därmed även i val av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige. När en medlem har förhinder har suppleanten rösträtt. Lekmannaelektorerna har alltså inte möjlighet att förhandsrösta eller rätt att poströsta på det sätt som är möjligt i val av prästombud eller prästmedlemmar. Detta har betraktats som en olägenhet bland annat om ingen suppleant finns eller suppleanten inte hinner kallas in till valmötet. I vissa situationer kan även suppleanten ha haft förhinder på valdagen. Dessutom har det ansetts att det nuvarande suppleantarrangemanget är problematiskt även för att det lyfter fram kandidater som valts till suppleanter som beslutsfattare. Suppleanterna är inte nödvändigtvis lika insatta i aktuella frågor som organens ordinarie medlemmar.

Man har försökt garantera att den representativa demokratin fullföljs så väl som möjligt genom att ta in en bestämmelse om viktat röstetal i kyrkolagens 20 kap. 5 § 2 mom. Vid fastställandet av valresultatet omräknas det antal röster som kandidaterna har erhållit i varje församling så att rösterna ställs i proportion dels till församlingens folkmängd, dels till antalet medlemmar i kyrkofullmäktige eller till summan av antalet medlemmar i församlingsrådet och antalet medlemmar som i församlingen har valts till gemensamma kyrkofullmäktige. De röstberättigade i varje församling har sammanlagt fyra röster utökat med en röst för varje ettusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal fördelas mellan de i valet röstberättigade personerna med tre decimalers noggrannhet. Huvudprincipen vid uträkningen av de viktade röstetalen har varit att ingenting blir outnyttjat av det sammanlagda röstetalet för dem som röstar i församlingen. Principen följs dock inte om medlemmar är frånvarande från möten och någon suppleant inte finns att tillgå, och lagens syfte kan inte anses förverkligas i sådana fall.

Besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts

Enligt bestämmelserna i kyrkolagens 24 kap. får beslut av församlingens och stiftets valnämnd överklagas genom kyrkobesvär. I kapitlet regleras dessutom rätten att framställa rättelseyrkande och anföra besvär i fråga om röstlängd i församlingsval och direkt kyrkoherdeval samt om rättelse av valresultat. Däremot saknas en tydlig bestämmelse om vem som har besvärsrätt i fråga om beslut genom vilket valresultatet har fastställts. I församlingsval och direkt kyrkoherdeval kan 6 § 1 mom. i det nämnda kapitlet tillämpas. Bestämmelserna är dock oklara i fråga om vem som har besvärsrätt i val av kyrkomötesombud och av medlemmar av stiftsfullmäktige eller vid biskopsval.

Före den ändring av kyrkolagen som trädde i kraft i början av 2004 (lag om ändring av kyrkolagen 1274/2003) fanns bestämmelser om besvär över val. Enligt bestämmelsen var var och en berättigad att anföra besvär över prästval och församlingsval samt över ett val som förrättats av en myndighet i en församling eller kyrklig samfällighet och i vilket en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare har utsetts, på den grund att beslutet kränkte hans rätt samt en församlingsmedlem även på de allmänna besvärsgrunderna vid val. På samma grunder var en som kandidat uppställd eller i valet röstberättigad person berättigad att anföra besvär över val av ombud till kyrkomötet. Motsvarande bestämmelse saknas i den gällande lagen och lagen kan därför konstateras vara bristfällig på denna punkt. Även bestämmelserna om hur valresultatet tillkännages och när tillkännagivandet anses ha skett är bristfälliga i kyrkolagen.

Prästernas rösträtt

Som företrädare för kyrkans ämbete har prästerna sina egna kvoter i olika kyrkliga organ såsom stiftsfullmäktige och kyrkomötet. I val som gäller dessa organ har präster rätt att rösta på de präster som ställts upp som kandidater. I biskopsval är antalet lekmannaelektorer lika stort som det sammanlagda antalet präster och lektorer som är elektorer. I den gällande lagen begränsas prästernas rösträtt dock särskilt på basis av ålder. Präster som är äldre än avgångsåldern på 68 år får inte rösta i de nämnda valen. Dessutom upphör rösträtten för dem som avgått från en tjänst i en församling, kyrklig samfällighet, domkapitlet eller vid Kyrkostyrelsen fyra år efter det att tjänsteförhållandet avslutats.

Den bestämmelse som begränsar prästernas rösträtt trädde i kraft i och med den nu gällande kyrkolagen. Ändringen motiverades med att andelen präster som gått i pension eller annars avgått från sin tjänst eller sitt uppdrag utgör i genomsnitt 25 procent av samtliga präster i stiftet. Denna grupp av präster hade i vissa stift en så stor andel av rösterna att man betvivlade att det var berättigat. Bestämmelsen har orsakat problem bland annat i val av kyrkomötesombud i situationer där prästen på basis av åldern inte längre har rösträtt, men inte heller har rösträtt som lekman, trots att han är medlem av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Dessutom kan det anses att den volymmässiga andelen av den nämnda gruppen präster inte utgör en sådan grund att man därför kunde avvika från diskrimineringsförbudet i grundlagens 6 §.

**2 Målsättning och de viktigaste förslagen**

Syftet med framställningen är att samla bestämmelserna om val i ett kapitel i kyrkolagen och att samtidigt korrigera de brister som finns i valbestämmelserna. Syftet med framställningen är dessutom att göra valbestämmelserna klarare och samtidigt förenhetliga dem med den allmänna vallagstiftningen så att bestämmelserna blir lättare att tillämpa. Målet är samtidigt att i praktiken genomföra kyrkomötets uppdrag i fråga om att utveckla bestämmelserna om val.

I framställningen föreslås att bestämmelserna om församlingsval, direkt kyrkoherdeval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud samt val av biskop, prästassessor i domkapitlet och kontraktsprost samlas i ett nytt 23 kapitel. I framställningen har beaktats ett ställningstagande om gränsdragningen mellan kyrkolagen och kyrkoordningen som kodifieringsarbetsgruppen lagt fram och som Kyrkostyrelsen godkände våren 2012. I ställningstagandet föreslås att en del av kyrkolagens nuvarande bestämmelser överförs antingen till kyrkoordningen eller till valordningen för kyrkan. Kyrkolagen ska enligt förslaget innehålla bestämmelser om rösträtten och begränsningen av denna i olika val, upprättandet av röstlängd i församlingsval och direkt kyrkoherdeval samt om ordningen på röstningsstället. I början av 23 kapitlet ska enligt förslaget intas bestämmelser om kyrkans förtroendevalda och deras ställning. Om rättsskyddet i anslutning till val föreskrivs i kyrkolagens 24 kapitel.

Enligt förslaget överförs från kyrkolagen till kyrkoordningen de bestämmelser som gäller förfarandet vid tillsättandet av en tjänst i samband med val och som inte anses förutsätta reglering på lagnivå. Enligt förslaget överförs från kyrkolagen till kyrkoordningen alltså bestämmelserna om förfarandet vid tillsättandet av prästtjänst.

Enligt förslaget ska dessutom valordningen för kyrkan förnyas. Valordningen ska komplettera lagen i fråga om bestämmelser om valmansföreningar, kandidatuppställning, upprättande av röstlängd, förrättande av val och uträknande av valresultatet i församlingsval, direkt kyrkoherdeval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige och val av kyrkomötesombud samt biskopsval och val av prästassessor och kontraktsprost. I kyrkoordningen intas även bestämmelser om tidpunkterna för val, utövande av rösträtten i biskopsval i situationer där personen har rösträtt på flera grunder samt om valnämndens och centralvalnämndens uppgifter.

Framställningen fäster även uppmärksamhet vid att bestämmelserna ska vara tydliga och termerna enhetliga samt vid författningsspråket överlag.

Felaktigt förfarande av kyrkans och församlingens förtroendevalda

I kyrkolagens 23 kapitel intas enligt förslaget en ny bestämmelse om avstängning och skiljande av förtroendevald från förtroendeuppdrag. Bestämmelsen gäller alla förtroendevalda i kyrkan och församlingarna och motsvarar till sitt innehåll kommunallagens 40 och 41 §. Enligt förslaget kan man ingripa i en förtroendevalds verksamhet om han eller hon har gjort sig skyldig till felaktigt förfarande antingen i eller utanför sitt förtroendeuppdrag.

Möjligheten att ingripa i den förtroendevaldas sätt att sköta sitt förtroendeuppdrag uppkommer om han eller hon kan misstänkas ha gjort sig skyldig till tjänstebrott i sitt förtroendeuppdrag eller förfarit i strid med sina skyldigheter. Om det är fråga om ett uppenbart tjänstebrott uppstår för myndigheten själv dessutom skyldighet att anmäla ärendet till förundersökningsmyndigheten. Den förtroendevalda kan även avstängas från sitt förtroendeuppdrag för den tid utredningen eller rättegången pågår. Dessutom kan en förtroendevald som har åtalats för ett brott vars art eller det sätt på vilket det begåtts visar att han eller hon inte kan sköta sitt förtroendeuppdrag på det sätt uppdraget förutsätter avstängas från uppdraget för den tid rättegången pågår. Om den förtroendevalde genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts till fängelse i minst sex månader, kan fullmäktige skilja honom från hans förtroendeuppdrag. Beslut om avstängning eller skiljande från förtroendeuppdrag fattas av det organ som valt den förtroendevalda. I fråga om förtroendevalda som utsetts genom församlingsval eller val av stiftsfullmäktige eller kyrkomötesombud fattas beslutet dock av respektive organ.

I de utlåtanden som lämnats om betänkandet av kommissionen för kodifiering av kyrkolagstiftningen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Serie C 2009:2), som beredningen delvis grundat sig på, ansågs de nya bestämmelserna om en förtroendevalds felaktiga förfarande vara motiverade.

Församlingsval

Enligt kyrkomötets beslut den 7 november 2008 föreslås att församlingsval framöver ska förrättas som endagsval i alla församlingar. För att de röstberättigade på den egentliga valdagen ska ha tillräckligt med tid för att rösta föreslås även att valet inleds på valdagen klockan 9 och avslutas klockan 20 på samma sätt som vid na­tionella val och kommunalval. I valet finns även möjlighet till förhandsröstning.

Enligt 2 kap. 51 § i valordningen för kyrkan inleds församlingsval på söndagen efter högmässogudstjänsten. I den respons som lämnades på kodifieringskommissionens betänkande kritiserades förslaget att valet ska börja klockan 9, vilket innebär att valet inte som tidigare kan börja på söndagen efter högmässogudstjänsten. När valet blir endagsval kan man dock inte längre förfara så eftersom det då inte är möjligt att i tillräcklig utsträckning garantera församlingens röstberättigade medlemmars möjlighet att delta. Röstningstiden under den egentliga valdagen blir för kort, särskilt i stora församlingar. I och med församlingssammanslagningarna kan även gudstjänsttidpunkterna variera. Församlingens kyrka är därför inte längre obligatoriskt röstningsställe utan valnämnden bestämmer röstningsställena och vallokalerna. Församlingens kyrka kunde alltså även framöver utses till röstningsställe men detta förutsätter till exempel att gudstjänsten tidigareläggs.

Församlingen kan även delas in i röstningsområden så att val kan förrättas på flera ställen samtidigt.

Tidigare har en indelning i röstningsområden i praktiken förhindrats av att upprättandet av områdesvisa vallängder (senare *röstlängder*) samt meddelandet av röstningsområdet har förutsatt att tjänsten delvis upphandlas av en utomstående aktör. Kyrkans gemensamma medlemsdatasys­tem togs i bruk år 2012. Avsikten är att medlemsdatasystemet utvecklas så att församlingarna i församlingsvalet 2014 kan upprätta röstlängderna per röstningsområde. När röstningen förrättas områdesvis är det dessutom nödvändigt att samtliga röstberättigade före valet tillsänds ett meddelande om var han eller hon kan rösta. Därför ska enligt förslaget en bestämmelse om meddelandekort tas in i valordningen. På meddelandekortet anges den röstberättigades namn och adressuppgifter samt bland annat uppgifter om hans eller hennes röstningsområde och röstningsställe på valdagen samt anvisningar om hur meddelandekortet ska användas och om förfarandet vid röstning. Meddelandekortet ska utformas så att det vid behov kan användas som följebrev och vid förhandsröstning. Målet är att även meddelandekortet ska kunna skrivas ut från medlemsdatasystemet.

Frågan om flyttandet av församlingsvalet från sin nuvarande tidpunkt den andra söndagen i november har tidigare behandlats på kyrkomötet men initiativen om frågan har förkastats. Arbetsgruppen för valinformation konstaterar i sin rapport den 15 december 2007 (Serie C 2007:5) att valdagen fortfarande kan vara farsdag eftersom den syns bra i reklamen. I rapporten konstateras (s. 23) att det runt farsdag är bra att ordna sådant program för hela familjen att barnen drar med sig föräldrarna till kyrkan. Där ser sedan valnämndens inkastare till att de vuxna går in och röstar. Farsdag är en ypperlig möjlighet som man inte får låta gå förlorad. Om valet tidigareläggs med en vecka innebär det att valet hålls samma veckoslut som Alla helgons dag. Detta kan inte anses önskvärt med tanke på valet. I fråga om tidtabellen är det i sig möjligt att flytta fram valet med en vecka, men till exempel i det församlingsval som hölls 2010 hade det inneburit att tiden för ändringssökande i valet huvudsakligen hade infallit under advent och besvärstiden hade löpt ut efter juldagarna. Att flytta valdagen medför även förändringar i tidtabellerna för de åtgärder som föregår valdagen. Det måste därför anses att det inte finns orsak att flytta valet från den andra söndagen i november.

Enligt förslaget ska bestämmelsen om undantagsval i anslutning till ändringar i församlingsindelningen ändras så att organen i en utvidgad eller ny församling huvudsakligen bildas på basis av resultatet i föregående val. Bestämmelser om hur organen ska bildas tas in i valordningen för kyrkan. Extra val ska dock förrättas i situationer där det är omöjligt att bilda organ på basis av tidigare val eller om någon av de församlingar som är föremål för ändringen i församlingsindelningen kräver att val förrättas. Även i sådana fall ska Kyrkostyrelsen enligt förslaget ha möjlighet att bestämma att extra val inte förrättas, om till exempel ändringen i församlingsindelning är obetydlig eller om organets mandatperiod före följande ordinarie val är kort.

Rösträtt för personer som lämnat kyrkan

Enligt förslaget har endast medlemmar av kyrkan rösträtt i församlingsval och direkt kyrkoherdeval. För att eliminera eventuella motstridigheter mellan kyrkolagens bestämmelser och den lagakraftvunna röstlängden föreslås att en tydlig bestämmelse om när röstlängden vinner laga kraft tas in i kyrkolagen. Enligt förslaget ska röstlängden i församlingsval vinna laga kraft klockan 16 fredagen före den vecka som föregår förhandsröstningsveckan. I kyrkoherdeval vinner röstlängden laga kraft klockan 16 fredagen före den sista valprovsdagen. I båda valen vinner röstlängden alltså laga kraft 16 dagar före valet.

Före den bestämda tidpunkten kan valnämnden korrigera röstlängden genom självrättelse. Valnämnden kan i vissa fall å tjänstens vägnar som självrättelse foga personen till röstlängden, anteckna att personen saknar rösträtt eller rätta oriktiga uppgifter som gäller honom eller henne. Valnämnden ska göra rättelser i röstlängden senast före klockan 16 fredagen som föregår förhandsröstningen, alltså innan röstlängden vunnit laga kraft. I lagen ska även tas in bestämmelser om möjligheten att söka ändring i valnämndens självrättelse och om delgivning av dessa beslut.

Samtidigt stryks bestämmelsen i den gällande lagens 24 kap. 7 § 1 mom. som gäller kyrkoherdens rätt att yrka rättelse i och anföra kyrkobesvär över röstlängden för församlingsval och direkt kyrkoherdeval såsom onödig. Kyrkoherden är med stöd av sin ställning medlem av valnämnden och uppgifterna om förändringar i medlemsuppgifterna går via kyrkoherden till valnämnden utan att något särskilt rättelseyrkande behövs. Rätten till rättelseyrkande begränsas dessutom endast till den som anser att han eller hon obehörigen har utelämnats ur rösträttsregistret eller att en anteckning om honom eller henne i registret är oriktig. Möjligheten till rättelseyrkande har begränsats på samma sätt såväl i vallagen som i valbestämmelserna i sametingslagen (974/1995).

Efter att de ändringar i röstlängden som föranleds av rättelseyrkande eller av valnämndens självrättelse vinner röstlängden automatiskt laga kraft vid en bestämd tidpunkt. Ändringar kan därefter inte längre göras i uppgifterna i röstlängden. Sålunda föreslås att även bestämmelsen i 2 kap. 49 § i den nuvarande valordningen för kyrkan, enligt vilken en förhandsröst lämnas obeaktad, om den röstberättigade har avlidit, upphävs. Den allmänna vallagstiftningen känner inte till något sådant förfarande. Efter att röstlängden gjorts upp stryks avlidna röstberättigade från röstlängden genom självrättelse. Röstlängden anses ha vunnit laga kraft utan hinder av att besvär som gäller rösträtten är anhängiga i förvaltningsdomstolen. Den som vid röstningen för valmyndigheten visar upp ett beslut med anledning av besvär kan dock få rösträtt. Förslagets bestämmelser grundar sig på bestämmelserna i vallagens 3 kap.

I kyrkolagens 25 kap. föreslås även en ny bestämmelse om röstlängdens offentlighet. Enligt personuppgiftslagen (523/1999) är uppgifter om en persons religiösa övertygelse känsliga uppgifter som får registreras, lämnas ut eller på annat sätt behandlas endast i vissa lagstadgade särskilda situationer.

Val av kyrkomötesombud och medlemmar av stiftsfullmäktige

Bestämmelser om förtroendevalda och deras valbarhet samt om begränsningar i valbarheten tas enligt förslaget in i den nya kyrkolagens 23 kap. 1–3 §. Valbarheten till förtroendeuppdrag i en församling och en kyrklig samfällighet förblir oförändrade. Begränsningar i anslutning till anställningsförhållandet föreslås däremot i valbarheten till förtroendeuppdrag i stiften och kyrkans centralförvaltning. En person som är anställd vid domkapitlet eller på basis av sin tjänst är medlem av domkapitlet är enligt förslaget inte valbar till förtroendevald i domkapitlet eller medlem av stiftsfullmäktige. Begränsningen i valbarhet gäller sålunda alla andra medlemmar av domkapitlet än dess lekmannamedlemmar. Samtidigt föreslås att 17 b kap. 4 § upphävs.

Kyrkostyrelsen bereder framställningen och kyrkomötet beslutar om anslagen för stiften och kyrkans centralförvaltning. Dessutom är Kyrkostyrelsen och domkapitlen ansvariga för verkställigheten av kyrkomötets beslut. Av dessa orsaker är det inte heller önskvärt att en person som står i anställningsförhållande till antingen domkapitlet eller Kyrkostyrelsen kan verka som förtroendevald vid Kyrkostyrelsens plenum eller som kyrkomötesombud. Även på denna punkt föreslås en ny begränsning i valbarheten.

I enlighet med kyrkomötets beslut den 7 maj 2009 föreslås att lekmannaelektorerna får möjlighet att förhandsrösta i val av medlemmar av stiftsfullmäktige och av kyrkomötesombud. I kyrkomötets beslut togs inte ställning till hur möjligheten till förhandsröstning ska ordnas. Prästerna har haft möjlighet att förhandsrösta per post i val av prästmedlemmar och prästombud. Detta har varit motiverat för att röstningen på sätt och vis har ansetts ingå i prästernas tjänsteplikt och den egentliga röstningen förrättas på prästmöten som ordnas prosterivis. En präst som bor utanför stiftet röstar på domprosteriets prästmöte. Det kan därför vara lång väg till röstningsstället, särskilt för de röstberättigade som inte bor inom stiftet. Detta talar för poströstning.

Valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud ordnas församlingsvis. Förhandsröstning per post kan leda till att alla röster inte hinner fram i tid till valmötet. Av denna orsak, och eftersom avstånden är kortare inom församlingarna än på prosterinivå, föreslås att lekmannaelektorer i val av medlemmar av stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud har möjlighet att förhandsrösta i respektive församlings lokaler på onsdag och torsdag under den vecka som föregår valdagen. Vid röstningen iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om förhandsröstning i församlingsval. Med tanke på röstberättigade i arbetslivet föreslås röstningstiden under den andra dagen för förhandsröstning vara mellan klockan 15 och 19. Dessutom föreslås att kyrkolagens 20 kap. 5 § om en suppleants rösträtt när den ordinarie medlemmen har förhinder upphävs. Samtidigt föreslås att den egentliga valdagen flyttas från måndag till tisdag. Många kommunala organ sammanträder på måndagar, vilket för lekmannaelektorer har medfört svårigheter att delta i valmötet.

Till bestämmelsen om lekmännens rösträtt anknyter även Tammerfors stiftsfullmäktiges initiativ i juni 2008. I initiativet föreslås dels att det ska finnas möjlighet att förhandsrösta, dels att bestämmelsen ändras så att som suppleant till en röstberättigad kan kallas en suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige om inga suppleanter finns att tillgå i gemensamma kyrkorådet. Före den lagändring som gjordes 1999 bestämdes att om samma person är medlem i såväl församlingsrådet som gemensamma kyrkofullmäktige kommer suppleanten från gemensamma kyrkofullmäktige. Genom lagen 1164/1999 ändrades kyrkolagens 20 kap. 5 § 1 mom. i sin nuvarande form. Ändringen grundade sig på observationen att en suppleant lättare kan fås från församlingsrådet. Erfarenheter från val har visat att denna observation är riktig.

Besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts

I kyrkolagens 24 kap. föreslås en ny 7 a § med bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut genom vilket valresultatet har fastställts. Utgångspunkten för bestämmelsen var vallagens 100 och 101 §. Bestämmelsen gäller alla val där valresultatet fastställs. Därmed gäller bestämmelsen inte val av förtroendevald eller tjänsteinnehavare, vilket förrättas av ett organ. I dessa val bestäms rätten till rättelseyrkande och anförande av besvär i kyrkolagens 24 kap. 6 §.

Ändring i ett beslut genom vilket valresultatet har fastställts får sökas genom kyrkobesvär. Besvär får anföras av part och av var och en som varit uppställd som kandidat vid valet och av valmansföreningen, om beslutet strider mot lag. Alla som genom kandidatuppställning deltar i val kan anses ha ett allmänt intresse av att kräva att förfarandet vid valet är lagenligt.

Besvär över beslut genom vilket valresultatet har fastställts får dessutom anföras på den grund att valet ordnas i fel ordning och att detta kan ha påverkat valresultatet. Besvärsrätt har var och en som är röstberättigad i församlingsval och dessutom, vid församlingsval och direkt kyrkoherdeval, församlingens medlemmar.

I kyrkolagens 24 kap. föreslås en ny 11 a § med bestämmelser om tidpunkten för delgivning av beslut om fastställande av valresultat. I kyrkolagens 24 kap. 15 §, som gäller rättelse av valresultat, föreslås inga ändringar i innehållet.

Prästernas rösträtt

Bestämmelserna om rösträtt i stiftsval som grundar sig på prästämbetet flyttas enligt förslaget från kyrkolagens 5 kap. och från kap. 17 b (val av prästmedlemmar av stiftsfullmäktige), 18 (biskopsval), 19 (val av domkapitlets prästassessor och kontraktsprost) och 20 (val av prästombud till kyrkomötet) till det föreslagna nya 23 kap. I framställningen föreslås det dessutom att de rösträttsbegränsningar som baserar sig på prästernas tjänsteförhållande och ålder ska slopas i ovan nämnda val där rösträtten grundar sig på prästämbetet.

Situationen i fråga om prästernas rösträtt framgår av följande tabell:

*Präster och rösträtt stiftsvis 30.6.2012*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Präster** | **Ej rösträtt** | **Ej rösträtt pga. ålder** | **Rösträtt** | **Röstberättigade % av alla** |
| **Åbo** | 594 | 152 | 135 | 442 | 74,4 |
| **Tammerfors** | 678 | 189 | 132 | 489 | 72,1 |
| **Uleåborg** | 511 | 123 | 90 | 388 | 75,9 |
| **S:t Michel** | 452 | 128 | 100 | 333 | 73,7 |
| **Borgå** | 323 | 100 | 20 | 223 | 69 |
| **Kuopio** | 478 | 133 | 133 | 345 | 72,2 |
| **Lappo** | 436 | 95 | 83 | 341 | 78,2 |
| **Helsingfors** | 860 | 252 | 192 | 608 | 70,7 |
| **Esbo** | 451 | 95 | 67 | 356 | 78,9 |
| **Sammanlagt** | 4783 | 1267 | 952 | 3525 | 73,7 |

Ett slopande av dessa begränsningar ökar antalet röstberättigade präster i val av medlemmar av stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud samt i val av biskop, prästassessor och kontraktsprost. Ändringen kan antas öka antalet röstberättigade präster i stiften med cirka 20–30 procent, men antalet varierar från stift till stift. Flest präster utan rösträtt finns enligt tabellen i Borgå och Helsingfors stift, där ändringen alltså får den största effekten. När antalet lekmannaelektorer i biskopsval bestäms utifrån antalet röstberättigade präster och lektorer i stiftet ökar slopandet av rösträttsbegränsningarna på grundval av ålder och tjänsteförhållandets upphörande samtidigt antalet lekmannaelektorer.

I den respons som lämnades på kodifieringskommissionens betänkande förhöll man sig motstridigt till förslaget om att slopa bestämmelsen som begränsar prästernas rösträtt på basis av ålder. I de utlåtanden som talade för att den begränsande bestämmelsen ska bevaras framfördes samma synpunkter som ursprungligen angavs som motivering för bestämmelsen. Till exempel med beaktande av att biskopens tillsynsmakt hänför sig till stiftets samtliga präster oberoende av ålder, samt att kyrkomötet har behörighet att fatta beslut om författningsändringar som gäller alla präster, finns det ingen tillräcklig grund för att avvika från diskrimineringsförbudet i grundlagens 6 §.

I framställningen ingår även ett förslag om att antalet stiftande medlemmar i en valmansförening utökas från 10 till 30 medlemmar. Utgående från tidigare biskopsval kan man konstatera att antalet röstberättigade i valet har varit cirka 500–1 200 personer. Om valmansföreningens storlek bibehålls vid 10 röstberättigade kan detta innebära att under en procent av de röstberättigade kan föreslå en egen kandidat i valet. I biskopsval är det dock fråga om att välja en ledare för stiftet och det är därför motiverat att förutsätta att en kandidat har ett bredare stöd än idag.

I de utlåtanden som kom in om kodifieringskommissionens betänkande ansågs valmansföreningens nuvarande storlek vara alltför liten. I de flesta utlåtanden ansågs att antalet grundande medlemmar ska utökas till 20. I vissa utlåtanden ansågs även att antalet medlemmar ska stå i relation till antalet röstberättigade. I huvudsak ansågs dock att antalet medlemmar entydigt ska regleras på författningsnivå. När antalet röstberättigade präster ökar i och med att rösträttsbegränsningarna slopas kan man även välja flera lekmannaelektorer. Utgående från detta är det motiverat att antalet stiftande medlemmar i en valmansförening är 30. Detta innebär cirka 4,5–2 procent av de röstberättigade beroende på stiftet.

**3 Framställningens konsekvenser**

**3.1 Ekonomiska konsekvenser**

Framställningen bedöms inte ha några betydande ekonomiska konsekvenser. Ändringarna i kyrkans gemensamma medlemsdatasystem som möjliggör en indelning i röstningsområden och utskrivning av meddelandekort från datasystemet har beaktats i investeringsutgifterna för budgetåret 2013.

Ibruktagandet av meddelandekort ökar i någon mån kostnaderna för församlingsval och direkt kyrkoherdeval. Redan i det församlingsval som förrättades 2010 ingick dock valbrevet som ett element i valkommunikationen. Församlingen kunde om den så önskade skicka brevet till sina röstberättigade medlemmar. Dessutom underlättar meddelandekortet, som samtidigt fungerar som följebrev i samband med förhandsröstning, förrättningen av förhandsröstningen.

**3.2 Konsekvenser för myndigheterna**

I församlingsval och direkt kyrkoherdeval har beslutanderätten mellan församlingens olika organ gjorts klarare så att beslutanderätten i allt högre grad har samlats hos församlingens valnämnd. Valnämnden fungerar alltså på församlingsnivå helt klart som en valmyndighet som svarar för förrättningen av valet.

Bestämmelserna enligt vilka valnämnden har rätt att korrigera röstlängden genom självrättelse gör befogenhetsfördelningen mellan kyrkoherden och valnämnden klarare. Särskilda bestämmelser om när röstlängden vinner laga kraft, möjligheten till självrättelse i röstlängden ännu före denna tidpunkt samt skyldigheten att anteckna röstlängden som lagakraftvunnen efter den aktuella tidpunkten innebär att valnämnden vid församlingsval måste samlas fredagen före förhandsröstningsveckan. Enligt de nu gällande bestämmelserna har detta inte varit nödvändigt eftersom valnämndens ordförande själv har kunnat besluta om förrättande av hemmaröstning. Vid direkt kyrkoherdeval måste valnämnden på motsvarande sätt samlas fredagen före den sista valprovsdagen.

När begränsningen i valbarhet som gäller tjänsteinnehavare och arbetstagare i anställningsförhållande utvidgas till att även omfatta stiften och kyrkans centralförvaltning blir rollen klarare för de beslutsfattande organen och de organ som bereder beslutsfattandet och verkställer besluten.

När bestämmelserna så långt som möjligt förenhetligas med den allmänna vallagstiftningen kan det dessutom antas underlätta valmyndigheternas verksamhet och tolkningen av bestämmelserna.

**3.3 Samhälleliga konsekvenser**

När begränsningarna i den rösträtt som bygger på prästämbetet delvis slopas kan det antas att lekmannaelektorernas betydelse i biskopsval i praktiken ökar. Även om utnyttjandet av prästernas rösträtt i val som grundar sig på prästämbetet i det närmaste kan anses ha karaktären av tjänsteplikt utövar prästerna sin rösträtt i betydligt mindre utsträckning än lekmannaelektorerna. Till exempel i valet av kyrkomötesombud år 2012 utövade i genomsnitt 71,5 procent av de röstberättigade prästerna sin rösträtt (stiftsvis variation 65 % – 85 %). Lekmannaelektorernas genomsnittliga valdeltagande var 87,8 procent (variation 81 % – 95 %). Röstningsbeteendet kan bedömas gå i samma riktning även i biskops­val.

Att församlingsvalet blir endagsval och det slutgiltiga landsomfattande valresultatet därmed blir klart ungefär samtidigt underlättar nyhetsrapporteringen av valet. Detta kan bedömas väcka ett större intresse för församlingsvalet än i dagsläget.

**4 Beredningen av ärendet**

Förslaget grundar sig delvis på betänkandet från kommissionen för kodifiering av kyrkolagen från 2009 (Kyrkostyrelsens publikationsserie C 2009:2). Även utlåtanden som inkommit om betänkandet har beaktats i de allmänna motiveringarna av föreslaget. De bestämmelser som kommissionen föreslagit har omarbetats så att de passar in i strukturen för den gällande kyrkolagen och valordningen för kyrkan.

Vid beredningen av framställningen har följande uppdrag av kyrkomötet beaktats:

– Kyrkomötets beslut av den 12 maj 2005 om allmänna utskottets betänkande 3/2005 som gäller domkapitlets lekmannamedlemmars valbarhet till medlem av stiftsfullmäktige.

– Kyrkomötets beslut den 7 november 2008 om allmänna utskottets betänkande 5/2008 som gäller stiftsmötesframställning 2/2008 om utveckling av församlingsvalet bland annat för övergång till endagsval.

– Kyrkomötets beslut den 7 maj 2009 om allmänna utskottets betänkande 3/2009 om stiftsfullmäktiges framställning 8/2008 som gäller utökande av möjligheten till förhandsröstning i vissa kyrkliga val.

I beredningen av framställningen har dessutom följande stiftsfullmäktigeframställningar beaktats:

– Framställning av stiftsfullmäktige i Åbo ärkestift den 7 juni 2005 om ändring av 8 kap. 5 § i kyrkolagen så att större flexibilitet och prövningsrätt kan uppnås vid förrättning av nyval i samband med församlingssammanslagningar.

– Framställning av stiftsfullmäktige i Åbo ärkestift den 15 februari 2007 om komplettering av valordningen för kyrkan så att de som utträtt ur kyrkan kan strykas ur röstlängden.

– Framställning av stiftsfullmäktige i Åbo ärkestift den 15 februari 2007 om ändring av församlingsval så att de röstberättigade tillsänds ett meddelande om rösträtt, att även kyrkan i en kapellförsamling kan fungera som röstningsställe på den egentliga valdagen och att valdagen i församlingsval infaller på någon annan dag än farsdag.

– Framställning av stiftsfullmäktige i Borgå stift den 29 maj 2007 om flyttning av församlingsval till en annan tidpunkt så att val inte längre ska hållas på farsdagen.

– Framställning av stiftsfullmäktige i Tammerfors stift den 4 juni 2008 om utvidgande av möjligheten till förhandsröstning till att även omfatta val av ombud till kyrkomötet och medlemmar av stiftsfullmäktige.

– Framställning av stiftsfullmäktige i Åbo ärkestift den 31 maj 2011 om samordning av kyrkans valbestämmelser med de allmänna valbestämmelserna.

Framställningen har beretts som ett tjänstemannaarbete i Kyrkostyrelsen.

**5 Samband med andra framställningar**

Kyrkomötet har för närvarande inte framställningar som påverkar innehållet i den nuvarande framställningen. På Kyrkostyrelsen pågår dock för närvarande lagberedning som gäller församlingsstrukturerna och som kan medföra vissa behov av precisering i den nu aktuella framställningen. Avsikten är att beakta dessa i samband med strukturberedningen.

**DETALJMOTIVERING**

**1 Lagförslag**

* 1. **Motivering till förslaget till kyrkolag**

I framställningen föreslås att bestämmelserna om kyrkans förtroendevalda, förtroendeuppdrag, valbarhet till förtroendeuppdrag och om rösträtten i olika val samlas i ett nytt kapitel 23 i kyrkolagen. Av denna anledning föreslås att motsvarande gällande bestämmelser som nu finns i flera kapitel i kyrkolagen upphävs och att deras sakinnehåll flyttas till det föreslagna 23 kapitlet.

5 kap. Prästämbetet

**4 §.** *Förlust av valbarhet eller rösträtt.* Hela paragrafen föreslås bli upphävd och dess bestämmelser flyttas till 3 och 18 § i det nya 23 kapitlet.

**5 §.** *Stifts- och prosteritillhörighet.* Bestämmelserna som gäller prästernas rösträtt föreslås bli strukna ur paragrafen. Bestämmelserna om prästerskapets rösträtt i olika val samlas i 23 kapitlet. Samtidigt föreslås att begränsningen av en prästs rösträtt på grund av att dennes tjänsteförhållande upphörande eller personens ålder ska slopas på de grunder som närmare redogörs för i den allmänna motiveringen. Att bestämmelserna om rösträtt utgår ur paragrafen innebär att såväl dess rubrik som sakinnehåll ändras. I paragrafens 1 mom. kvarstår hänvisningen till närmare reglering i kyrkoordningen. Början av 2 mom. i den gällande paragrafen föreslås bli flyttad till 5 kap. 10 § i kyrkoordningen, där prästernas stiftstillhörighet i övrigt regleras.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om stiftstillhörigheten för fältbiskopar och militärpräster i statens tjänst.

7 kap. Allmänna bestämmelser

**2 §.** *Organ.* Paragrafens 3 mom. föreslås bli upphävt eftersom frågan regleras i 23 kap. 1 §. Eftersom paragrafen då inte längre innehåller någon definition av förtroendevalda föreslås en ändring av paragrafens rubrik.

**3 §.** *Valbarhet.* Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom dess sakinnehåll föreslås bli flyttat till 23 kap. 2 §.

8 kap. Kyrkoherdeval och församlingsval

Kapitlet i sin helhet föreslås bli upphävt och dess bestämmelser flyttas till det föreslagna 23 kapitlet.

17 a kap. Allmänna bestämmelser

**2 §.** *Stiftets organ.* Paragrafens 2 och 3 mom. föreslås bli slopade och deras sakinnehåll flyttas till 23 kapitlet. Samtidigt föreslås en ny paragrafrubrik. Av lagtekniska skäl föreslås hela paragrafen bli ändrad trots att innehållet i 1 mom. inte ändras.

17 b kap. Stiftsfullmäktige

**4 §.** *Valbarhet och förrättande av val.* Paragrafen föreslås bli upphävd eftersom dess sakinnehåll föreslås bli flyttat till 23 kap. 1–3 och 13 §.

18 kap. Biskop

**3, 4 och 4 a §.** Paragraferna föreslås bli slopade och deras sakinnehåll föreslås bli flyttat: i fråga om bestämmelserna som gäller rösträtt och valens direkthet till 23 kapitlet och i fråga om bestämmelserna som gäller tjänstetillsättning till kyrkoordningen.

19 kap. Domkapitlet

**3 §.** *Behörighetsvillkor och val.* Paragrafen föreslås bli upphävd. Bestämmelserna om rösträtt och valförfarande föreslås bli flyttade till 23 kapitlet. Även bestämmelsen om en lekmannamedlems valbarhet ingår i 23 kap. 2 § 2 mom. där det bestäms om valbarhet till förtroendeuppdrag på stiftsnivå. Bestämmelserna om prästassessorns, den lagfarna assessorns och stiftsdekanens behörighet föreslås bli flyttade till 19 kap. 2 § i kyrkoordningen.

**11 §.** *Kontraktsprost.* Paragrafens 2 mom., där det föreskrivs om rösträtt i valet av kontraktspost, förslås till sitt sakinnehåll bli flyttat till 23 kapitlet. Samtidigt föreslås ändringar som gäller formuleringarna i 1 och 3 mom., varför hela paragrafen föreslås bli ändrad.

20 kap. Kyrkomötet

**2, 4–6 och 6 a §.** Bestämmelserna om kyrkomötesombudens valbarhet och valet av ombud föreslås bli upphävda, eftersom saken regleras i 23 kapitlet.

**3 §.** *Ombudens mandatperiod vid kyrkomötet.* I paragrafen föreskrivs om ombudens mandatperiod som börjar den 1 maj efter verkställda val och varar 4 år. Den gällande paragrafens övriga innehåll föreslås bli flyttat till 23 kapitlet och delvis till valordningen för kyrkan.

VI avdelningen. Val och ändringssökande

Det föreslagna 23 kapitlet skulle fortsättningsvis ingå i kyrkolagens VI avdelning, vars namn samtidigt föreslås bli ändrat. Den nuvarande rubriken ”Disciplinärt förfarande och lagskipning” miste sin innebörd när det disciplinära förfarandet slopades i och med en ändring av kyrkolagen 1008/2012, som träder i kraft den 1 juni 2013. Kyrkans organ fungerar inte längre hellre som lagskipande organ förutom i samband med underställningsärenden.

23 kap. Förtroendevalda och val

*Allmänna bestämmelser om förtroendeuppdrag*

**1 §.** *Förtroendevalda.* I paragrafen ska begreppet förtroendevald definieras. Samtidigt innehåller bestämmelsen en implicit definition av termen förtroendeuppdrag. I den gällande kyrkolagen finns bestämmelserna om församlingens förtroendevalda i 7 kap. 2 § 3 mom. och om stiftens förtroendevalda i 17 a kap. 2 § 2 mom. I den gällande lagen finns däremot ingen definition av förtroendevalda inom kyrkans centralförvaltning, såsom kyrkomötet eller Kyrkostyrelsen. Bestämmelsen som definierar förtroendevalda och förtroendeuppdrag föreslås utgöra kapitlets första paragraf.

Paragrafens 1 mom. skulle till sitt innehåll motsvara nämnda gällande bestämmelser. Förtroendevalda i kyrkan är de som genom församlingsval utsetts till medlemmar av församlingens kyrkofullmäktige eller församlingsråd och i en kyrklig samfällighet till gemensamma kyrkofullmäktige samt dessutom de som utsetts till medlemmar av församlingarnas eller de kyrkliga samfälligheternas övriga organ, såsom kyrkorådet, direktionen eller gemensamma kyrkorådet, eller valda medlemmar av tillfälliga kommissioner eller personer som väljs till andra förtroendeuppdrag. På motsvarande sätt skulle även de präst- och lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och de präst- och lekmannaombud vid kyrkomötet som valts vid val av medlemmar till stiftsfullmäktige och val av kyrkomötesombud till kyrkomötet vara förtroendevalda. Även andra valda medlemmar av stiftens organ är förtroendevalda. Som exempel kan nämnas lekmannamedlemmar av domkapitlet och medlemmar av direktioner som tillsatts av stiftsfullmäktige.

Lekmanna- och prästmedlemmar av Kyrkostyrelsen, som har utsetts av kyrkomötet, är förtroendevalda i kyrkan liksom även medlemmar av direktioner, kommissioner och andra organ som har tillsatts av Kyrkostyrelsen.

Dessutom föreslås 1 mom. innehålla en bestämmelse om att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift är medlem av ett organ dock inte ska anses vara en förtroendevald. En kyrkoherde som är ordförande i församlingens kyrkoråd eller den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkoråd är sålunda inte en förtroendevald. På stiftsnivå är domkapitlets tjänsteinnehavare som är medlemmar av domkapitlet inte heller förtroendevalda. Av samma anledning är ärkebiskopen i egenskap av Kyrkostyrelsens ordförande inte förtroendevald.

I paragrafens 2 mom. åläggs förtroendevalda i kyrkan en skyldighet att arbeta för kyrkans bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget kräver. Den allmänna bestämmelsen om uppträdandet gäller den förtroendevaldas verksamhet som han eller hon utövar i sitt förtroendeuppdrag. Den förtroendevalda får inte uppträda i strid med allmänt vedertagna normer. Denna skyldighet ansluter sig till den föreslagna 5 §, vilken ska innehålla bestämmelser om eventuella påföljder av felaktigt eller kriminellt förfarande i förtroendeuppdrag eller utanför ett sådant uppdrag.

**2 §.** *Valbarhet till förtroendeuppdrag.* Paragrafen ska innehålla de samlade bestämmelserna om den allmänna valbarhet som krävs för förtroendeuppdrag. Bestämmelserna ingår nu i 7 kap. 3 §, 17 b kap. 4 §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 2 § och 22 kap. 1 § i den gällande lagen. Den föreslagna bestämmelsen gäller således valbarheten som förtroendevald inom kyrkans hela organisation.

I paragrafens första moment regleras den allmänna valbarhet som krävs för förtroendeuppdrag i en församling eller en kyrklig samfällighet. Det föreslås att åldersgränsen för valbarhet förblir 18 år. När församlingsvalen såsom föreslagits blir endagsval måste valbarhetsåldern ha uppnåtts senast på valdagen.

I det föreslagna andra momentet regleras valbarheten till poster som medlemmar av stiftsfullmäktige, lekmannamedlemmar av domkapitlet, kyrkomötesombud och medlemmar av Kyrkostyrelsen. Även valbarheten till poster som andra förtroendevalda inom stiften och Kyrkostyrelsen regleras i detta moment. Momentet gäller alltså även Kyrkostyrelsens lekmannamedlemmar som representerar sina respektive stift. Eftersom alla innehavare av ett prästämbete hör till något stift ändrar bestämmelsen inte den nuvarande situationen för Kyrkostyrelsens prästmedlemmar. Kyrkostyrelsens prästmedlemmar väljs inte stiftsvis på samma sätt som lekmannamedlemmarna.

Paragrafen innehåller endast bestämmelserna om valbarheten till poster som förtroendevalda – lekmän och präster. Bestämmelserna om till exempel behörigheten för domkapitlens medlemmar som är tjänsteinnehavare ska ingå i kyrkoordningens 19 kap. som behandlar domkapitlet.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om valbarheten till posterna som samemedlem av stiftsfullmäktige och sameombud vid kyrkomötet. Valbar är enligt bestämmelsen, en lekmannamedlem som är röstberättigad vid sametingsval och som enligt 1 mom. är valbar till förtroendeuppdrag i församlingen. I paragrafens 4 mom. föreskrivs om valbarheten för den medlem av stiftsfullmäktige och det ombud vid kyrkomötet som ska utses från Åland. Han eller hon ska vara en valbar lekmannamedlem av en församling som är belägen i landskapet Åland.

**3 §.** *Begränsning av valbarheten.* I paragrafen föreskrivs om begränsningar av valbarheten för förtroendevalda på alla förvaltningsnivåer i kyrkan. För närvarande finns dessa bestämmelser i 5 kap. 4, 8 kap. 4 §, 17 b kap. 4 § och 20 kap. 2 § i kyrkolagen.

Paragrafens 1 mom. innehåller en bestämmelse om att förtroendeuppdrag i kyrkan förutsätter samtycke. Detta kan betraktas som en begränsning av valbarheten och bestämmelsen har därför placerats i denna paragraf. Kravet på samtycke gäller alla förtroendeuppdrag, till skillnad från i gällande lag, där samtycke förutsätts endast i församlingsval samt vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet. Det är inte motiverat att utse någon till ett förtroendeuppdrag mot hans eller hennes vilja. Ingen separat bestämmelse om rätten att vägra ta emot ett förtroendeuppdrag föreslås. Att någon inte samtycker innebär samtidigt att han eller hon har nekat till ta emot företroendeuppdraget. Ett nekande kräver sålunda inte längre heller några särskilda grunder.

I det föreslagna 2 mom. bestäms i enlighet med gällande lag att en person som är anställd i församlingen vid församlingsval inte får utses till ett förtroendeuppdrag i församlingen. Begreppet ”anställd” används i 6 kap. 1 § 3 mom. i kyrkolagen, där det föreskrivs att den personal som är anställd står i ett tjänsteförhållande eller ett arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren. Personer som hör till församlingens personal är alltså enligt denna bestämmelse inte valbara till kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Dessutom föreskrivs att en person som är anställd i en kyrklig samfällighet eller i en församling som hör till samfälligheten inte är valbar till förtroendeuppdrag i den kyrkliga samfälligheten eller i en församling som hör till samfälligheten. Bestämmelsen motsvarar gällande lag.

Det föreslagna 3 mom. är delvis nytt och där regleras begränsningar av valbarheten för en anställd vid domkapitlet eller en person som är medlem av domkapitlet å tjänstens vägnar, vilket hindrar honom eller henne både från att vara medlem av stiftsfullmäktige och från att vara verksam i något annat förtroendeuppdrag som tillsätts av antingen stiftsfullmäktige eller domkapitlet. En person som är anställd vid domkapitlet är dessutom inte behörig som ombud vid kyrkomötet och en person som är anställd vid Kyrkostyrelsen är inte behörig som medlem av Kyrkostyrelsen eller som ombud vid kyrkomötet. Utgångspunkten är att valbarheten ska bedömas på samma sätt som på församlingsnivån även i fråga om anställda hos domkapitlet och anställda hos Kyrkostyrelsen. Bestämmelsen skulle således hindra domprosten från att inneha ett förtroendeuppdrag inom stiftet men inte från att vara ombud vid kyrkomötet.

Enligt 17 b kap. 4 § i gällande kyrkolag är en medlem av domkapitlet samt en tjänsteinnehavare eller en heltidsanställd arbetstagare i arbetsavtalsförhållande vid domkapitlet inte valbar till stiftsfullmäktige. Denna bestämmelse har inneburit att inte heller en lekmannamedlem av domkapitlet, som är förtroendevald, har varit valbar till stiftsfullmäktige. Detta har lett till att en genom val utsedd medlem av stiftsfullmäktige som senare valts till lekmannamedlem av domkapitlet har tvingats avstå från sitt medlemskap i stiftsfullmäktige.

På församlingsnivå är en medlem av kyrkorådet, som är ett organ som bereder ärenden för kyrkofullmäktige, valbar även till kyrkofullmäktige. På motsvarande sätt kan en förtroendevald inom Kyrkostyrelsen samtidigt vara även ombud vid kyrkomötet. Således är det inte heller inom stiftsförvaltningen befogat att begränsa valbarheten för domkapitlets lekmannamedlemmar som medlemmar av stiftsfullmäktige. I fråga om jävighet hos en medlem av stiftsfullmäktige tillämpas med stöd av 17 a kap. 3 § i den gällande kyrkolagen samma bestämmelser som i fråga om jävighet hos medlemmar av kyrkofullmäktige. Begränsningen av valbarheten ska i fortsättningen gälla enbart de medlemmar av domkapitlet vilkas medlemskap baserar sig på ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Även prästassessorerna har ansetts stå i ett tjänsteförhållande i bisyssla gentemot domkapitlet. Domprostens medlemskap i domkapitlet bestäms däremot utgående från hans tjänsteställning.

På de grunder som anförs i den allmänna motiveringen är det därför ändamålsenligt att liknande bestämmelser om begränsningar av valbarheten som gäller för församlingarnas och domkapitlens personal ska gälla även för Kyrkostyrelsens personal. Bestämmelsen ska inte gälla Kyrkostyrelsens ämbetskollegium, där medlemskapet bygger på medlemmarnas ställning som tjänsteinnehavare och där medlemmarna således inte är kyrkliga förtroendevalda.

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs om begränsningarna av en prästs valbarhet på motsvarande sätt som i 5 kap. 4 § i den gällande lagen. Inga innehållsmässiga ändringar föreslås i paragrafen, trots att dess formulering har ändrats något. Förlust av valbarhet till sådana förtroendeuppdrag som bygger på innehav av prästämbete baserar sig på domkapitlets beslut om prästämbetet eller en domstols beslut om avsättning. Förtroendeuppdrag som bygger på prästämbetet är medlemskap av stiftsfullmäktige samt rätten att verka som prästombud vid kyrkomötet. En prästs valbarhet till prästerliga förtroendeuppdrag har dessutom knutits till vissa särskilda förutsättningar för valbarhet, vilka regleras i det föreslagna 2 § 2 mom.

**4 §.** *Förlust av valbarhet och avgång från förtroendeuppdrag.* I paragrafens 1 mom. bestäms om det förfarande som ska tillämpas när en medlem av ett förtroendeorgan i kyrkan förlorar sin valbarhet under mandatperioden. Då ska han eller hon befrias från sitt uppdrag. Om beslutanderätten, det vill säga vilket organ som fattar beslutet om att befria någon från ett förtroendeuppdrag, föreskrivs i den föreslagna 6 §. Dessutom föreskrivs att – avvikande från den föreslagna huvudregeln i 3 § 2 och 3 mom. – en förtroendevald inte ska förlora sin valbarhet på grund av en tillfällig anställning som varar högst 6 månader. Under denna tid får den förtroendevalda dock inte sköta sitt förtroendeuppdrag. Bestämmelsen har formulerats uttömmande, så att den gäller kyrkans alla förvaltningsnivåer, det vill säga församlingar, stift och kyrkans centralförvaltning. Bestämmelsen i den gällande lagen gäller enbart församlingsförvaltningens nivå, och för närvarande regleras inte huruvida till exempel en medlem av stiftsfullmäktige förlorar sin valbarhet om domkapitlet anställer honom eller henne i ett tjänsteförhållande för viss tid.

I paragrafens 2 mom. intas en bestämmelse om den förtroendevaldas möjlighet att begära avsked från sitt förtroendeuppdrag. Efter att en person valts till ett förtroendeuppdrag kan han eller hon av giltiga skäl avgå från uppdraget under mandatperioden. Huruvida skälet är giltigt avgörs av det beslutsfattande organet. Ett giltigt skäl kan också vara att personen inte har tillfrågats om sitt samtycke till förtroendeuppdraget.

**5 §.** *Avstängning och skiljande från förtroendeuppdrag.* I paragrafen regleras de fall då den förtroendevaldas agerande, antingen i själva förtroendeuppdraget eller utanför det, är sådant att personens lämplighet som kyrklig förtroendevald kan ifrågasättas. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 40 och 41 § i kommunallagen. Det är inte ändamålsenligt att inom kyrkan föreslå strängare bestämmelser än de som tillämpas i kommunerna. Strävan har varit att formulera den föreslagna bestämmelsen så allmänt som möjligt för att den ska omfatta förtroendevalda på alla kyrkliga förvaltningsnivåer.

Paragrafens 1 mom. gäller situationer där en förtroendevald i kyrkan gjort sig skyldig till tjänstebrott i sitt förtroendeuppdrag eller i övrigt handlat i strid med sina skyldigheter. Med stöd av paragrafen kan en förtroendevald dock inte avskedas för att han eller hon fortlöpande uteblir från sammanträden. Avstängning från förtroendeuppdraget kunde dock vara möjligt om denna försummelse uppfyller kännetecknen för tjänstebrott. Det föreligger dessutom en skyldighet att ingripa i ett dylikt agerande så att en brottsanmälan över förfarandet ska göras till vederbörande myndighet. Den förtroendevalda kan under den tid som utredning eller rättegång pågår avstängas från skötseln av förtroendeuppdraget.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om sådant brottsligt förfarande som en förtroendevald i kyrkan gör sig skyldig till vid sidan av sitt förtroendeuppdrag samt om de eventuella följderna av ett brottsligt förfarande. Om en förtroendevald har åtalats för ett brott som genom sin art och det sätt på vilket det begåtts visar att han eller hon inte förtjänar det förtroende som uppdraget förutsätter kan han eller hon avstängas från förtroendeuppdraget under den tid rättegången pågår. Vilket brott som kan leda till avstängning från förtroendeuppdrag bör bedömas från fall till fall. En utgångspunkt när följderna av handlingen bedöms kan bland annat vara den norm för uppträdandet som föreslås för förtroendevalda i 1 § 2 mom.

Det kan anses naturligt att vederbörande förtroendevald i en ovan nämnd situation själv begär avsked från sitt förtroendeuppdrag. Avsked ska då beviljas, eftersom skälet måste anses giltigt.

Med stöd av paragrafens 3 mom. kan en förtroendevald i kyrkan skiljas från sitt förtroendeuppdrag om han eller hon efter valförrättningen har dömts till fängelse i minst sex månader genom ett beslut som fått laga kraft. Dylika situationer inträffar sällan, men är tänkbara. Den brottsliga gärningen har kunnat ske antingen inom ramen för skötseln av förtroendeuppdraget eller utanför det. I förslaget har ett fängelsestraff på minst ett halvt år ställts som förutsättning för att någon ska skiljas från sitt uppdrag. Fängelsestraffet kan vara villkorligt eller ovillkorligt.

I paragrafens 4 mom. bestäms att ett beslut om avstängning från förtroendeuppdrag i de fall som avses i paragrafens 1 och 2 mom. kan verkställas omedelbart, trots att tiden för ändringssökande inte hade löpt ut. Prövningsrätten i fråga om verkställandet har det beslutsfattande organet. Beslut om skiljande från förtroendeuppdrag bör däremot verkställas direkt.

**6 §.** *Beslutanderätt i ärenden som gäller förtroendevalda.* I paragrafen bestäms vilket organ som fattar beslut i ärenden som gäller förtroendevalda. Enligt det föreslagna 1 mom. ska samma organ som har valt personen till förtroendeuppdraget i fråga också fatta beslut om befriande, beviljande av avsked, avstängning eller skiljande från förtroendeuppdraget. Exempelvis i fråga om en medlem av församlingens kyrkoråd fattas beslutet av kyrkofullmäktige och i fråga om en medlem av Kyrkostyrelsens kommittéer av Kyrkostyrelsens plenum. I fråga om förtroendevalda som utsetts genom församlingsval eller val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller ombud till kyrkomötet fattas beslutet däremot av det organ som han eller hon är medlem av. Således är det till exempel kyrkofullmäktige som skiljer en medlem av kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige som skiljer en medlem av stiftsfullmäktige och kyrkomötet som skiljer ett kyrkomötesombud från deras respektive uppdrag.

Enligt paragrafens 2 mom. kan ordföranden för ett organ fatta ett interimistiskt beslut om avstängning från förtroendeuppdraget till dess att organet i fråga sammanträder. Innan beslutet fattas ska den förtroendevalda höras i enlighet med förvaltningslagen. Ordförandens beslut i frågan är tillfälligt och denne har en skyldighet att omedelbart lägga fram ärendet till vederbörande organ för avgörande. Ändringssökande i organets beslut är möjligt med stöd av 24 kap. 3 och 4 § i kyrkolagen. I fråga om ordförandes interimistiska beslut kan ändring dock inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär. Trots att förbud mot ändringssökande huvudsakligen regleras i kyrkolagens 24 kap 14 §, föreslås att en bestämmelse om förbudet mot ändringssökande i fråga om ett interimistiskt beslut om avstängning från förtroendeuppdrag för sammanhangets skull intas i det föreslagna 2 mom.

**7 §.** *Skötseln av förtroendeuppdrag.* I paragrafen finns bestämmelser om skötseln av förtroendeuppdrag i kyrkan och om val av en ny förtroendevald i specialsituationer. Bestämmelsen motsvarar 25 kap. 11 § i den gällande kyrkolagen. Bestämmelsen ska dock preciseras så att möjligheten att lämna förtroendeuppdraget under mandatperioden beaktas.

Enligt paragrafens 1 mom. kvarstår en förtroendevald i sitt uppdrag under den tid för vilken han eller hon har utsetts och även därefter, till dess någon annan har utsetts i stället för honom eller henne. På så sätt förblir de tidigare organen funktionsdugliga även efter valet tills de nya organen inleder sin verksamhet. Då valet av en förtroendevald har överklagats eller då en förtroendevald inte har beviljats avsked eller då kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges valbeslut varit lagstridigt och därför inte verkställts ska den förtroendevalda sköta sitt uppdrag tills ärendet har avgjorts slutgiltigt. Även om ett förtroendemannaval överklagas ska den nya förtroendevalda således börja sköta sitt uppdrag och sköta det åtminstone tills ärendet är avgjort genom ett beslut som fått laga kraft.

Paragrafens 2 mom. motsvarar 7 kap. 2 § i gällande kyrkoordning enligt vilken det i stället för en vid församlingsval utsedd förtroendevald kallas en suppleant och i stället för en annan förtroendevald i församlingen utses någon annan i hans ställe för den återstående mandattiden. Bestämmelsens innehåll föreslås dock bli utökat så att det täcker kyrkans alla förvaltningsnivåer. I detta moment regleras en situation när en förtroendevald som utsetts genom församlingsval, val av medlem av stiftsfullmäktige eller kyrkomötesombud avlider eller annars förlorar sin valbarhet, beviljas avsked, avstängs eller skiljs från sitt förtroendeuppdrag. I stället för honom eller henne ska då kallas en suppleant, som är följande person som inte blivit vald på samma valmansförenings lista. I fråga om andra förtroendeuppdrag ska däremot en ny förtroendevald utses för den återstående mandatperioden.

**8 §.** *Representationen för kvinnor och män i olika organ.* Den nuvarande bestämmelsen om representationen för kvinnor och män i olika organ i 25 kap. 10 a § i kyrkolagen föreslås bli flyttad till kapitlet som behandlar organ och kyrkliga val. Bestämmelsen föreslås bli oförändrad i sak.

Paragrafen motsvarar den kvotprincip som i 4 § 2 mom. i jämställdhetslagen föreskrivs för kommunens organ. Avvikelser från minimikravet på 40 procent kan inte göras genom att avrunda procenttalet nedåt, om inte något annat följer av särskilda skäl. Vid beredningen av lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor betraktades som särskilda skäl bland annat en situation när det i de tjänste- eller arbetsuppgifter varifrån organets medlemmar utses arbetar enbart män eller kvinnor. I rättspraxis har som ett särskilt skäl att avvika från kvotprincipen likaså godkänts att medlemskapet i organet grundar sig på tjänsteställningen. Som särskilda skäl har dock inte ansetts medlemmarnas ställning som förtroendevalda, representation i politiska grupper eller olika organisationer, medlemskap i organ som tidigare skött samma uppgifter eller organets auktoritet. Matematiskt kan regeln på 40 procent inte tillämpas i grupper som består av tre medlemmar, varför gruppens storlek i sådana fall kan betraktas som ett särskilt skäl.

*B. Församlingsval och kyrkoherdeval*

**9 §.** *Församlingsval.* Församlingsvalen är precis som i nuläget direkta, hemliga och proportionella. I direkta val röstar den röstberättigade direkt på den person som han eller hon vill få vald. Med valhemlighet avses att valmyndigheterna, övriga myndigheter eller andra medborgare inte får reda på vem den röstande har röstat på eller om han eller hon röstat blankt. Däremot omfattas informationen om huruvida den röstande har utövat sin rösträtt, det vill säga gått och röstat, inte av valhemligheten. Med att valen är proportionella avses att ett jämförelsetal räknas ut för varje kandidat. Detta baserar sig både på antalet röster kandidaten själv har fått och på antalet röster den kandidatlista som han eller hon företräder har fått. Medlemmarna till organen väljs enligt jämförelsetalen.

I paragrafens 2 mom. uppräknas de organ som genom församlingsval väljs för en fyraårsperiod åt gången. Paragrafen motsvarar 8 kap. 2 § i den gällande kyrkolagen. Den nuvarande bestämmelsen om fastställandet av resultatet och jämförelsetalen flyttas till 2 kap. 49 och 50 § i kyrkoordningen som gäller rösträkning och jämförelsetal.

**10 §.** *Undantagsval i församlingen.* I paragrafen föreslås bestämmelser om anordnandet av extra församlingsval som avviker från den normala valtidtabellen, och som i regel förrättas som så kallade pappersval. Paragrafen innehåller även bestämmelser om hur man räknar ut mandat i nya organ och om hur man förfar när man vid resultaträkningen blir tvungen att konstatera att den som blev vald inte är valbar. I paragrafen ingår även en bestämmelse om mandatperioden för en förtroendevald som utsetts genom extra val.

Enligt paragrafens 1 mom. är huvudregeln att kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet bildas utifrån resultatet i föregående val. Sådana så kallade pappersval förrättas på valnämndens initiativ om en ändring i församlingsindelningen genomförs under valperioden, om församlingen ansluter sig till eller utträder ur en kyrklig samfällighet eller om den kyrkliga samfälligheten upplöses. Möjligheterna till pappersval rent tekniskt utreds jämsides med planeringen av ändringen av församlingsindelningen eller av den kyrkliga samfälligheten. Bestämmelsen avviker från den gällande bestämmelsen genom att pappersval alltid kan förrättas när det är valtekniskt genomförbart utan särskilt beslut av Kyrkostyrelsen. En dylik möjlighet finns jämförelsevis ofta men inte alltid. Pappersval är en möjlighet åtminstone i fråga om kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige, då 1) självständiga församlingar sammanslås genom att de dras in och en ny inrättas i deras ställe, 2) en självständig församling ansluter sig till en annan, mottagande församling, 3) en självständig församling ansluter sig till en kyrklig samfällighet, 4) en församling i en kyrklig samfällighet ansluter sig till en annan kyrklig samfällighet, 5) en församling i en kyrklig samfällighet utträder och bildar en självständig församling, 6) kyrkliga samfälligheter går ihop eller 7) en kyrklig samfällighet upplöses så att två eller flera nya kyrkliga samfälligheter bildad i dess ställe. Dessutom, när församlingen ansluter sig till en kyrklig samfällighet kan man bilda församlingsråd utifrån det tidigare kyrkofullmäktigevalet.

Att tekniskt förrätta val som pappersval är en ändamålsenlig lösning oberoende av i vilket skede av valperioden ändringen av församlingsindelningen eller av den kyrkliga samfälligheten sker. Om ändringen genomförs i början av valperioden finns färska valresultat till förfogande. Om ändringen sker i slutet av valperioden är det inte ändamålsenligt att förrätta extra val eftersom den återstående mandatperioden ändå är kort. I det fall att val förrättas under valperiodens sista år, det vill säga under valåret, ordnas inte regelmässiga val senare i november utan de valdas mandatperiod förlängs och varar den nya valperioden ut.

I 2 kap. 54 § i förslaget till valordning för kyrkan finns närmare bestämmelser om hur kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet bildas i de situationer som avses i 1 mom.

Enligt det föreslagna 2 momentet kan man dock ändå bli tvungen att förrätta extra val, exempelvis i en situation där en kommunsammanslagning leder till att församlingens område fördelas över flera kommuners område, varvid det kan visa sig vara omöjligt att få ihop nya organ på basis av gamla valresultat. Extra val kan även förrättas då någon av de församlingar som blivit föremål för en ny församlingsindelning så kräver. Att få ihop nya organ utgående från resultaten från föregående val kan likaså visa sig vara omöjligt om organen har bildats utan att val hållits, genom så kallades sämjoval.

Beslutet om att förrätta extra val fattas av Kyrkostyrelsen. Dessutom föreskrivs i enlighet med 8 kap. 5 § i gällande kyrkolag att Kyrkostyrelsen kan bestämma att extra val likväl inte ska förrättas om ändringen är obetydlig eller den återstående mandatperioden är kort. Kyrkostyrelsen kan dessutom bestämma att kyrkofullmäktige i den odelade församlingen eller ett tidigare gemensamt kyrkofullmäktige utgör gemensamt kyrkofullmäktige för de församlingar som ansluts till den kyrkliga samfälligheten. En sådan situation uppkommer bland annat när församlingen utan att kommunindelningen ändras delas antingen geografiskt eller språkligt, varvid den måste bilda en kyrklig samfällighet. Om en mycket liten församling ansluts till en stor kyrklig samfällighet, eller om en församling som sedan tidigare hör till en kyrklig samfällighet delas, behöver val inte heller nödvändigtvis förrättas. I dessa situationer är det väsentliga det att ändringen hela tiden gäller samma medlemsunderlag som redan sedan tidigare har en egen representation i de olika förvaltningsorganen. Då är det inte ändamålsenligt att anordna arbetskrävande och dyra extra val. Kyrkostyrelsen kan av ändamålsenlighetsskäl också besluta att val inte heller förrättas trots att någon församling så krävt.

I paragrafens 3 mom. föreslås enligt gällande princip en bestämmelse om att när församlingar slås samman så fördelas mandaten i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet på samma sätt som mandaten i den kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige. Således får varje församling till en början två eller ett mandat och de återstående mandaten fördelas mellan de sammangående församlingarna i förhållande till deras folkmängd.

I paragrafens 4 mom. bestäms i enlighet med gällande lag att om någon som finns upptagen i den namnserie som bildats utifrån resultaten från föregående val inte längre är valbar till det nya organet ska han eller hon ersättas av följande person i namnserien. En sådan förlust av valbarheten kan förekomma bland annat i situationer där en ändring av församlingsindelningen överskrider kommungränserna och en av församlingens förtroendevalda är tjänsteinnehavare i den församling som ansluter sig.

Enligt paragrafens 5 mom. varar mandatperioden för dem som valts i extra församlingsval till valperiodens utgång. Om valet förrättas under valperiodens sista år fortsätter mandatperioden även hela följande valperiod och inga ordinarie val förrättas. Denna förlängning gäller inte sådana exceptionella arrangemang som genomförs med stöd av kyrkostyrelsebeslut som avses i 2 mom. utan dessa fortgår endast till utgången av den pågående valperioden.

**11 §.** *Kyrkoherdeval.* I paragrafen föreskrivs om två sätt att välja kyrkoherde. Huvudregeln är att kyrkoherden i enlighet med 1 mom. väljs genom direkta val som förrättas församlingsvis, där de röstberättigade i församlingen väljer kyrkoherde.

Enligt paragrafens 2 mom. kan dock domkapitlet på begäran av församlingens kyrkofullmäktige eller församlingsråd besluta att kyrkoherden väljs genom indirekt val, som förrättas av kyrkofullmäktige eller, i en församling som hör till en kyrklig samfällighet, av församlingsrådet.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om en begäran om övergång till indirekt val när två eller flera församlingar delar på en gemensam kyrkoherdetjänst.

Enligt det föreslagna 4 mom. ska beslutet om valsättet fattas innan tjänsten ledigförklaras. Således ska domkapitlet innan ansökningsförfarandet inleds i enlighet med förvaltningslagen ge församlingen tillfälle att lägga fram sin uppfattning i frågan. Ett kommande kyrkoherdeval i församlingen kan betraktas som ett sådant ärende som församlingens medlemmar i enlighet med 7 kap. 9 § 2 mom. i kyrkoordningen ska ges tillräckligt med information om. Enligt bestämmelsen ska församlingens medlemmar på lämpligt sätt ges tillräcklig information om ärenden av allmänt intresse som är anhängiga i församlingen och den kyrkliga samfälligheten, om planer på dylika samt om handläggningen och avgöranden i dessa frågor.

**12 §.** *Rösträtt i församlingsval och direkta kyrkoherdeval.* I paragrafens 1 mom., som gäller rösträtt, föreskrivs om rösträtten i församlingsval. Rösträtten begränsas enligt ålder och uppgiften om personens hemkommun i befolkningsdatasystemet. Den nuvarande rösträttsåldern kvarstår och rösträttsåldern måste uppnås senast på valdagen. I bestämmelsen har man beaktat att valet är ett endagsval. Personens hemkommun och boningsort bestämmer var personen har rösträtt. Rösträtten utövas enligt gällande bestämmelser i den församling där den röstberättigade har antecknats som medlem senast den 15 augusti valåret. Röstlängden upprättas med hjälp av uppgifterna om de röstberättigade i medlemsregistret. Adressuppgifterna och uppgifterna om boningsort i medlemsregistret uppdateras i sin tur via befolkningsdatasystemet.

Enligt den gällande bestämmelsen har de medlemmar av församlingen som är närvarande rösträtt, det vill säga de medlemmar som har hemkommun i Finland. Det kan även finnas frånvarande medlemmar i församlingen, det vill säga personer som endast har folkbokföringskommun i Finland och som således inte har rösträtt. Förslaget innebär på denna punkt inga ändringar jämfört med nuläget. Att binda rösträtten till hemkommunen innebär dock att en utländsk medlem utan hemkommun inte har rösträtt. Detta är motiverat eftersom det inte går att från befolkningsdatasystemet uppdatera uppgifterna om boningsort för en medlem som saknar hemkommun. Således kan man vid upprättandet av vallängden inte med säkerhet fastställa i vilken församling personen har rösträtt, eller ens om personen fortfarande bor i Finland.

Vid församlingsval som förrättas på nytt till följd av överklagande utövas rösträtten i den församling där den röstberättigade har antecknats som medlem senast 70 dagar före den första valdagen. På denna punkt föreslås inga ändringar i sak.

I det föreslagna 2 mom. föreskrivs om rösträtt i kyrkoherdeval. De medlemmar av kyrkan har rösträtt som senast den första valdagen fyller 18 år, som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och som är antecknade som medlemmar av ifrågavarande församling senast 70 dagar före den första valdagen. Förslaget innebär inga ändringar i sak gällande rösträtten i kyrkoherdeval.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs att rösträtten är lika för alla röstberättigade. Lika rösträtt innebär att varje röstberättigads röst är lika värd.

*C. Val som förrättas i stiftet*

**13 §.** *Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.* I paragrafen föreskrivs om val av medlemmar av stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud; valen är proportionella och hemliga. Bestämmelsen motsvarar 20 kap. 3 § 1 mom. i den gällande kyrkolagen.

**14 §.** *Rösträtt vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.* I paragrafen finns föreskrifter om rösträtt vid val av präster och lekmän. Paragrafen har i tillämpliga delar skrivits på samma sätt som 20 kap. 4 och 5 § i den gällande kyrkolagen, vilka enligt förslaget sammanslås. I paragrafens 1 mom. föreskrivs om prästernas rösträtt. Precis som nu kommer rösträtt att innehas av stiftets präster. Antalet röstberättigade ökar dock, eftersom 5 kap. 5 § föreslås ändras så att de begränsningar i rösträtten som beror på prästens ålder slopas.

I paragrafens 2 mom. finns bestämmelser om rösträtt vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud. Valet är inte ett direkt folkval utan röstberättigade är, precis som nu, i enskilda församlingar lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige och i en församling som tillhör en kyrklig samfällighet lekmannamedlemmarna av församlingsråden och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen. Om samma person är medlem av både församlingsrådet och av gemensamma kyrkofullmäktige, utövas rösträtten i församlingsrådet av hans eller hennes suppleant. Eftersom framställningen innehåller ett förslag om förhandsröstning vid val av lekmannamedlem av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet har den gällande bestämmelsen om rösträtt för suppleanten vid förhinder för en medlem slopats.

Då en ledamot av sametinget och hans eller hennes suppleant har rösträtt vid de val som avses i den föreslagna 15 § bestäms i 3 mom. att de inte har rösträtt i de val som avses i 1 och 2 mom.

Den nuvarande bestämmelsen om fastställande av valresultat och jämförelsetal har strukits ur lagen, eftersom bestämmelserna om rösträkning har flyttats till 4 kap. 72 § i valordningen för kyrkan.

**15 §*.*** *Val av lekmannamedlem och lekmannaombud som representerar samerna.* Val av samemedlemmen av Uleåborgs stifts stiftsfullmäktige och av sameombudet till kyrkomötet görs av sametinget i enlighet med lagen om sametinget.

**16 §.** *Biskopsval och rösträtt.* I paragrafen har samlats de bestämmelser i 18 kap. 3 och 4 § i den gällande lagen som förutsätter reglering på lagnivå. Bestämmelserna om förfarandet vid tillsättandet av en biskopstjänst föreslås däremot bli flyttade till kyrkoordningen.

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs att biskopsval är direkta och hemliga. De röstberättigade röstar direkt på den i valet uppställda präst som de vill få vald till biskop. Valet sker även med slutna sedlar.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om rösträtten. Inga ändringar i sak föreslås i den gällande lagen. Röstlängden har dock gjorts klarare, bland annat genom att bestämmelsen om val av lekmannaelektorer har flyttats till paragrafens 3 mom. Eftersom församlingarnas lekmannaelektorer är förtroendevalda i stiftet bestäms deras behörighet enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel. Till lekmannaelektorer räknas de elektorer som nämns i 2 mom. 3–6 punkten, vilkas totala antal ska vara detsamma som de präster och lektorer som omnämns i 2 mom. 1 och 2 punkten.

I paragrafens 4 mom. finns bestämmelser om de röstberättigande som utöver de elektorer som föreskrivs i 1 och 2 mom. har rösträtt vid val av ärkebiskop. Bestämmelsen motsvarar gällande lag.

**17 §.** *Rösträtt vid val av domkapitlets prästassessor och kontraktsprost.* Den bestämmelse om rösträtt som finns i 19 kap. 3 § i den gällande lagen flyttas till paragrafens 1 mom., dock modifierad så att hänvisningsbestämmelsen som begränsar rösträtten har strukits.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om rösträtten vid val av kontraktsprost. Röstberättigade är prosteriets präster och lektorer i enlighet med den gällande bestämmelsen.

**18 §.** *Begränsning av prästernas rösträtt.* Till paragrafen föreslås bli flyttad bestämmelsen i 5 kap. 4 § 1 mom. om begränsning av prästernas rösträtt. Begränsningen av prästernas rösträtt gäller de val som förrättas i stiftet och där rösträtten bygger på prästämbetet. Dessa val är de ovan nämnda valen av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet samt biskopsval, val av domkapitlets kontraktsprost och prästassessor.

*Särskilda bestämmelser*

**19 §.** *Församlingens och stiftets valnämnder.* Det föreslås att de bestämmelser om församlingens och stiftets valnämnder som förutsätter lagnivå intas i paragrafen. I paragrafen samlas bestämmelserna om valnämnder i 8 kap. 6 § och 17 a kap. 2 § 3 mom. i gällande kyrkolag. Till 1 mom. som gäller församlingsval och direkta kyrkoherdeval har fogats ordet ”minst” före suppleanterna, eftersom det bland annat med tanke på räkningen av förhandsröster i församlingsval kan vara nödvändigt att utse fler suppleanter än ordinarie medlemmar. I momentet finns också en hänvisning till 10 § 1 mom. i detta kapitel enligt vilket bildandet av de avsedda organen ska ingå i uppgifterna för församlingens valnämnd.

Bestämmelsen om möjligheten att dela in församlingen i röstningsområden vid församlingsval och direkta kyrkoherdeval har flyttats till det föreslagna 2 mom. Bestämmelsen finns nu i 2 kap. 1 § 2 mom. i valordningen för kyrkan. Beslutanderätten om indelning i röstningsområden hör till församlingens högsta beslutande organ, det vill säga kyrkofullmäktige eller, i kyrkliga samfälligheter, församlingsrådet. Beslutet måste fattas innan valnämnden tillsätts så att ett nödvändigt antal medlemmar kan utses till valnämnden och så att sektionerna blir beslutföra.

I det föreslagna 3 mom. ska föreskrivas om stiftets valnämnd, som domkapitlet tillsätter för att förrätta val av medlemmar i stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.

**20 §.** *Centralvalnämnd.* I paragrafen ges bestämmelser om den centralvalnämnd som gemensamma kyrkorådet kan tillsätta i en kyrklig samfällighet. I paragrafen föreskrivs också om centralvalnämndens huvudsakliga uppgift; närmare uppgifter om denna finns i den föreslagna 2 kap 4 § i valordningen för kyrkan.

**21 §.** *Röstlängd.* I framställningen har ordet vallängd som nu används i samband med församlingsval och direkta kyrkoherdeval samt förteckning över de röstberättigade som används i fråga om andra val har ersatts med det mer beskrivande uttrycket röstlängd. Röstlängden utgör ett i personuppgiftslagen (523/1999) avsett personregister. Hanteringen av personuppgifter regleras i grundlagens 10 §, enligt vilken närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter ska utfärdas genom lag. Av denna anledning föreslås bestämmelsen som gäller innehållet i röstlängden intas i kyrkolagen.

I paragrafen föreskrivs om de personuppgifter som antecknas i röstlängden. Röstlängder uppgörs vid församlingsval, direkta kyrkoherdeval, val av medlemmar stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet samt vid övriga val som förrättas i stiftet. Närmare bestämmelser gällande uppgörandet av en röstlängd föreslås bli intagna i valordningen för kyrkan.

Enligt paragrafen ska i röstlängden antecknas personer som är röstberättigade i valet i fråga, deras personbeteckning, adress och antal samt vid behov deras röstningsområde. Den röstberättigades adressuppgifter ska dock inte antecknas i röstlängden om adressuppgifterna omfattas av en så kallad spärrmarkering. Dessutom bör röstlängden ha utrymme för anteckningar och anmärkningar. Bestämmelsen motsvarar den nuvarande bestämmelsen om församlingsval i valordningen för kyrkan, vilken dock måste anses vara för snäv. För att man ska kunna identifiera den röstberättigade bör även personbeteckningen nämnas i röstlängden. Personbeteckningen avlägsnas dock ur den röstlängd som hålls framlagd för allmänheten för att rösträtten ska kunna kontrolleras.

**22 §.** *Självrättelse av röstlängd.* Den föreslagna bestämmelsen är ny och motsvarar 26 § i vallagen. Eftersom bestämmelsen gäller förvaltningsförvarande har den placerats i kapitlet som gäller kyrkliga val, och inte i samband med bestämmelserna som gäller ändringssökande.

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om valnämndens möjlighet att i form av självrättelse göra ändringar i uppgifterna i de röstlängder som uppgörs för församlingsval och direkta kyrkoherdeval. Valnämnden kan lägga till en person i röstlängden, anteckna att personen saknar rösträtt eller korrigera felaktiga uppgifter om personen. I fråga om församlingsval ska ändringarna göras senast fredagen som föregår förhandsröstningen, det vill säga den sextonde dagen före valdagen före kl. 16, det vill säga innan röstlängden vinner laga kraft. Också i fråga om kyrkoherdeval föreslås en motsvarande tidpunkt, varvid självrättelser i röstlängden kan göras senast fredagen före sista valprovsdagen. Detta av den anledningen att ett eventuellt besvär över en självrättelse eventuellt ska hinna behandlas i förvaltningsdomstolen före valdagen. Ändringar kan också behandlas på valnämndens övriga möten som hålls före nämnda tidpunkt.

Vid tillägg är det fråga om röstberättigade personer som felaktigt, exempelvis till följd av något medlemsregistertekniskt fel, har utelämnats från röstlängden trots att de är röstberättigade, eller personer som har anslutit sig till kyrkan efter den tidsfrist som fastställs i 12 §. Enbart inträde som medlem av kyrkan ger möjlighet att lägga till en person som i övrigt uppfyller förutsättningarna för rösträtt i röstlängden efter att tidsfristen gått ut. Informationen i röstlängden om den röstberättigades församling måste anses vara felaktig då en röstberättigad persons flyttanmälan, enligt vilken han eller hon har flyttat från en församling till en annan före det i 12 § avsedda sista datumet, inkommer till pastorsexpeditionen eller centralregistret efter de fastslagna sista datumen.

I fall där någon i röstlängden antecknats sakna rösträtt, kan det bland annat vara fråga om icke-röstberättigade personer som obehörigen har inkluderats i röstlängden, exempelvis till följd av något medlemsregistertekniskt fel eller personer som har avlidit eller dödförklarats efter att röstlängden upprättades. Också en person som utträtt ur kyrkan efter det sista datum som fastställs i 12 § kunde antecknas sakna rösträtt. Att i röstlängden anteckna att en person saknar rösträtt innebär i praktiken att personens uppgifter passiveras och att man vid personen i registret antecknar ”inte rösträtt” och exempelvis ”avliden” eller ”utträtt ur kyrkan”. Personens uppgifter ska dock inte avlägsnas ur röstlängden och är fortsättningsvis tillgängliga där.

Om en person antecknas sakna rösträtt i röstlängden, ska det utan dröjsmål fattas ett skriftligt beslut i ärendet som ska delges personen på så sätt som bestäms i 24 kap. 11 § 1 mom. Ett skriftligt beslut behöver dock inte fattas när det rör sig om en avliden eller dödförklarad person. Däremot bör ett beslut skickas ut när det rör sig om t.ex. utträde ur kyrkan.

När en person läggs till i röstlängden ska han eller hon omedelbart informeras om detta. Detta kan göras exempelvis genom att man sänder ut ett sådant meddelandekort som avses i 2 kap. 11 § i valordningen för kyrkan. En person som blivit medlem av kyrkan efter att röstlängden har upprättats har rösträtt i den församling där han eller hon blivit medlem. Detta innebär ett undantag från den tidsfrist som fastslås i 12 §. I övriga bestäms förutsättningarna för rösträtt enligt 12 §.

När felaktiga anteckningar om personer korrigeras i röstlängden bör de berörda personerna omedelbart meddelas om detta. Ett meddelande behöver dock inte skickas i det fall att det är uppenbart onödigt. Man behöver således inte meddela om korrigering av smärre skrivfel eller motsvarande.

**23 §.** *Röstlängdens laga kraft.* I paragrafen föreskrivs om tidpunkten då den röstlängd som används vid församlingsval och direkta kyrkoherdeval vinner laga kraft. Bestämmelsen motsvarar 28 § i vallagen. Röstlängden för församlingsval får laga kraft på fredagen som föregår förhandsröstningen, det vill säga den 16:e dagen före valdagen kl. 16. På motsvarande sätt får röstlängden för direkta kyrkoherdeval laga kraft lika nära inpå den första valdagen, det vill säga på fredagen som föregår den sista valprovsdagen. Inga särskilda åtgärder eller beslut krävs för att den ska vinna laga kraft utan det sker direkt med stöd av bestämmelsen. Därefter får det inte heller göras några nya anteckningar i röstlängden, såvida det inte rör sig om anteckningar till följd av ett förvaltningsrättsligt besvär.

Huvudregeln är att en röstlängd som vunnit laga kraft ska följas oförändrad. Trots att en person obehörigen skulle ha antecknats som röstberättigad kan man inte på röstningsstället förhindra att han eller hon röstar. Röstlängden vinner också laga kraft utan hinder av att besvär som gäller rösträtten skulle vara anhängiga i förvaltningsdomstolen. Till paragrafens 2 mom. har dessutom flyttats en bestämmelse från 24 kap. 7 § i den gällande lagen, enligt vilken den som för valnämnden visar upp förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket han eller hon är röstberättigad dock ska få utöva sin rösträtt.

**24 §.** *Ordningen på röstningsställena.* Paragrafen motsvarar 2 kap. 14 § i den gällande valordningen för kyrkan. Bestämmelsen har dock gjorts klarare och dess innehåll motsvarar 72 § i vallagen. Bestämmelsen gäller i första hand församlingsval som förrättas som direkta folkval och direkta kyrkoherdeval, men kan i tillämpliga delar även tillämpas vid val som förrättas i stiftet, till exempel på de valmöten som ordnas av kontraktsprostarna. Även dessa val ska ordnas så att valhemligheten bevaras och sådan verksamhet som förbjuds i 1 mom. är inte tillåten.

I paragrafen förbjuds aktiviteter som kan vara ägnade att störa valförrättningen. På ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet får man inte hålla tal, dela ut broschyrer eller i övrigt försöka störa valförrättningen. Valnämnden har dessutom rätt att utfärda närmare föreskrifter för att trygga valhemligheten och en störningsfri röstning.

Om främjandet av allmän ordning och säkerhet föreskrivs i ordningslagen (612/2003). Kyrkor, församlingshem och köpcentra, i vilka församlingsval förrättas antingen på förhand eller på de egentliga valdagarna, är sådana i ordningslagen avsedda allmänna platser där man inte får ägna sig åt sådan störande verksamhet som avses i lagen. I 3–7 § i ordningslagen finns bestämmelser om äventyrande av ordning och säkerhet samt orsakande av störning, vilket är förbjudet enligt lagen. I ordningslagen avsedda ordningsmän och poliser kan utnyttja de medel lagen tillåter för att eliminera störningarna.

Även om ordningslagen också gäller på de ställen där kyrkliga val förrättas kan den inte tillräckligt heltäckande anses reglera hela röstningssituationen. Valnämnderna ska således på samma sätt som i den allmänna vallagstiftningen ges rätt att utfärda sådana föreskrifter som krävs för att ordningen ska kunna upprätthållas och valförrättningen förlöpa utan störningar.

Bestämmelsen begränsar yttrandefriheten enligt 12 § i grundlagen, men detta kan anses nödvändigt med tanke på upprätthållandet av ordningen på valplatsen. Valnämnden måste i synnerhet se till att trygga bevarandet av valhemligheten på röstningsstället. Valförrättningens offentlighet begränsar sig till de röstberättigade personernas rätt att komma till vallokalen och att rösta där. Dessutom har man ansett att inga utomstående har rätt att vara närvarande i själva vallokalen medan valförrättningen pågår. Bestämmelsen om upprätthållande av ordningen gäller inte bara själva röstningsstället utan utsträcker sig även till den omedelbara närheten. Avgörandet vad som kan anses vara röstningsställets omedelbara närhet måste göras från fall till med beaktande av omständigheterna.

24 kap Underställning och ändringssökande

**7 §.** *Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt i fråga om röstlängd.* Den gällande paragrafen föreslås bli helt ändrad så att bestämmelsen om kyrkoherdens rätt att yrka rättelse i och anföra kyrkobesvär över röstlängden för kyrkoherdeval och församlingsval på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur vallängden eller i den felaktigt antecknats sakna eller inneha rösträtt stryks såsom onödig, eftersom valnämnderna i framställningen föreslås få rätt att själv rätta fel i röstlängderna. Också paragrafrubriken föreslås bli ändrad så att ordet vallängd byts ut till röstlängd.

I det föreslagna 1 mom. föreskrivs precis som i den allmänna vallagstiftningen att den som anser att han eller hon obehörigen har utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne är felaktig får framställa rättelseyrkande eller anföra besvär.

Bestämmelsen som inskränker grunderna för rättelseyrkan har strukits. Inte heller en röstberättigad medlem kan kräva rättelse av röstlängden på en grund som strider mot den föreslagna 23 kap. 12 §. Däremot har han eller hon en möjlighet att åberopa en sådan grund, utifrån vilken valnämnden även kunde vidta självrättelse. Således kan han eller hon yrka på rättelse på den grund att han eller hon blivit medlem av kyrkan efter det sista datum som avses i ovan nämnda bestämmelse.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förvaltningsdomstolens skyldighet att före valförrättningen i brådskande ordning avgöra besvär över valnämndens beslut samt sända uppgift över beslutet till den person som rösträtten gäller och till valnämnden. Valnämnden ska dessutom med anledning av beslutet införa nödvändiga anteckningar i röstlängden. Med stöd av förvaltningsdomstolens beslut ska personen exempelvis läggas till i röstlängden eller uppgifter som gäller honom eller henne ska i övrigt ändras. Om besvären har förkastas eller inte prövats ska en anteckning om detta beslut vid behov också göras i röstlängden. En anteckning kan göras även i en röstlängd som vunnit laga kraft.

Den gällande paragrafens bestämmelse om iakttagande av röstlängden och om rösträtt för en person som för valnämnden visar upp förvaltningsdomstolens beslut om rösträtt har flyttats till den föreslagna 23 kap. 22 §, eftersom det snarare är en fråga om en bestämmelse i anslutning till förrättande av val än om ändringssökande.

**7 a §.** *Rätt att anföra besvär över fastställandet av valresultatet.* Bestämmelsen är ny och här föreskrivs om besvärsrätt i anslutning till fastställandet av valresultatet. Bestämmelsen ska således gälla församlingsval, direkta kyrkoherdeval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet samt biskopsval. Bestämmelsen motsvarar 101 § i vallagen. En motsvarande bestämmelse har funnits i kyrkolagen före en ändring som trädde i kraft år 2004.

Enligt det föreslagna 1 mom. ska den som är part ha rätt att söka ändring i beslutet om fastställande av valresultatet på den grunden att beslutet strider mot lag. Begreppet part definieras i kapitlets 6 § i mom. På samma grund har även en kandidat i valet samt i församlingsval och i val av ombud till kyrkomötet och biskopsval också en valmansförening som uppställt en kandidat. Med beslutets lagstridighet hänvisar man till laglighetsgrunderna i kapitlets 4 § 2 mom.

Beslut eller åtgärder som gäller förberedelser för valet eller valförrättandet som man inte direkt får söka ändring i, utan de kan bli föremål för prövning först i samband med ett valbesvär. Således kan till exempel den som sökt en kyrkoherdetjänst men inte uppställts som valkandidat söka ändring först i det beslut som fastställer valresultatet.

Dessutom får varje person som är röstberättigad i valet i fråga och i fråga om församlingsval eller direkt kyrkoherdeval en församlingsmedlem överklaga beslutet om fastställandet av valresultatet på den grund att valet har förrättats i fel ordning och att detta har kunnat inverka på valresultatet. Med denna besvärsgrund har man velat få bort överklaganden av val som bygger på hänvisningar till små felaktigheter i förfarandet.

Då rösträtten vid exempelvis församlingsval bestäms utifrån uppgifterna den 15 augusti valåret kan en person som röstat i det skede som resultatet fastställs redan vara medlem av någon annan församling. Av denna anledning ska både röstberättigade och församlingsmedlemmar ges rätt att överklaga.

Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och kyrkomötesombud sker stiftsvis, varvid även rösträtterna bestäms stiftsvis. Det måste anses vara en självklarhet att en besvärsrätt som bygger på rösträtt bara kan gälla beslut fattade av valnämnden i det egna stiftet.

**9 §.** *Tiden för överklagandet.* I paragrafens 2 och 3 mom. föreslås korrigeringar av teknisk natur som gäller hänvisningsbestämmelserna. Platsen för inlämnandet av handlingar kan förutom pastorsexpeditionen även vara något annat av församlingens verksamhetsställen som valnämnden beslutar om. I och med att centralregistren blir vanligare kan det hända att församlingen inte nödvändigtvis har något kontor eller kansli, som entydigt kunde benämnas pastorsexpedition. I det fall att pastorsexpedition saknas ska valnämnden som fungerar som församlingens valmyndighet utse platsen där handlingarna lämnas in.

**11 a §.** *Delgivning av beslut om fastställandet av valresultatet.* Den föreslagna bestämmelsen är ny och hör samman med den nya 7 a § som föreslås. Enligt paragrafen ska ett beslut om fastställandet av resultatet av ett direkt kyrkoherdeval delges en part på så sätt som det i övrigt bestäms om delgivning till part. Parter i direkta kyrkoherdeval är de personer som sökt tjänsten. I församlingsval och direkta kyrkoherdeval ska även delgivningen till församlingens medlemmar ske såsom i övrigt bestäms om delgivning och tidpunkten för den.

Röstberättigade, valmansföreningar, uppställda kandidater i församlingsval, val av medlemmar av stiftfullmäktige och ombud till kyrkomötet samt biskopsval anses ha fått del av beslutet när församlingens eller stiftets valnämnds, eller i fråga om biskopsval domkapitlets, protokoll har lagts fram offentligt. Med röstberättigade avses röstberättigade i de val som nämns i momentet; i fråga om församlings­val och direkta kyrkoherdeval kan detta med anledning av att församlingsmedlemmar flyttat vara andra personer än församlingsmedlemmarna. Om offentligt framläggande av valnämndernas och domkapitlets protokoll som gäller fastställandet av valet föreskrivs i 25 kap. 3 § i kyrkolagen. Närmare bestämmelser om meddelandet av valresultatet finns i valordningen för kyrkan.

**14 §.** *Begränsning av rätten att yrka på rättelse och att anföra besvär.* I paragrafens 1 mom. 4–6 punkten föreslås ändringar av teknisk natur med anledning av framställningen. Samtidigt föreslås paragrafens 4 mom. bli upphävt, eftersom besvärsförbudet gällande det valförslag som upprättas i samband med direkta kyrkoherdeval föreslås bli flyttat till 1 mom. 4 punkten.

Enligt momentets 4 punkt får ändring inte sökas i domkapitlets beslut som gäller tidpunkten för undantagval i församlingen samt tidpunkterna för åtgärder i anslutning till valet. Om dessa domkapitlets åtgärder föreskrivs i 2 kap. 3 § 3 mom. och 55 § 1 mom. i valordningen för kyrkan. Ändring kan inte heller sökas i domkapitlets beslut som gäller valförslaget i direkta kyrkoherdeval, valtidpunkten eller tidpunkten för de valprov som hänför sig till valet. Likaså kan ändring inte heller sökas i ett sådant beslut som domkapitlet måste fatta i en situation där valförslaget är bristfälligt eller det i övrigt måste göras ändringar i det. Valförslaget måste ändras bland annat i en sådan situation där kandidaten förlorar sin valbarhet innan valet har förrättats. Alla de ovan nämnda besluten är förberedande åtgärder som är nödvändiga för att valet ska kunna förrättas, varför det är motiverat att de inte i sig ska kunna överklagas I övrigt görs en teknisk ändring i paragrafen gällande direkta kyrkoherdeval i och med att bestämmelserna flyttas från 8 kap. 1 § till 23 kap 11 §.

Enligt momentets 5 punkten får ändring inte sökas i valnämndens beslut som gäller slutgiltiga avgöranden om valmannaföreningars stiftelseurkunder efter anmärkningsförfarandet, upprättandet av kandidatlistor, röstningsställen, valfunktionärer och valbiträden samt räknare av förhandsröster. Om dessa valnämndens åtgärder föreskrivs i 2 kap. 19 § och 22 § i valordningen för kyrkan. Det rör sig om åtgärder som är en del av valförberedelserna, varför det är motiverat att man inte separat kan söka ändring i dessa.

I momentets 6 punkten föreslås en ändring av teknisk natur, som beror på att ordet vallängd ersatts med röstlängd.

25 kap. Kompletterande bestämmelser

**3 §.** *Framläggande av protokoll.* Paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrat så att där föreskrivs om framläggandet av protokoll från sådana organ över vilkas beslut en församlingsmedlem kan framställa rättelseyrkande eller anföra besvär. Organen i fråga listas inte längre i momentet. Också församlingens valnämnd måste anses vara ett ovan nämnt organ. I fråga om direkta kyrkoherdeval kungörs inte längre valresultatet, utan delgivningen till församlingsmedlemmarna sker när valnämndens protokoll framlagts offentligt.

Ett beslutsprotokoll av en tjänsteinnehavare i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten framläggs på motsvarande sätt om det anses nödvändigt. Exempelvis ett upphandlingsbeslut som fattats av en tjänsteinnehavare är i allmänhet ett sådant beslut som bör hållas offentligt framlagt för att det ska vinna laga kraft.

I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom., där det föreskrivs om att ett av stiftets valnämnd fattat beslut om fastställandet av valresultatet i fråga om val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet ska hållas offentligt framlagda. Likaså ska domkapitlets protokoll om fastställandet av resultatet i biskopsval hållas offentligt framlagda på domkapitlets anslagstavla. Samtidigt blir de nuvarande 2 och 3 mom. 3 och 4 mom.

**8 a §.** *Röstlängdens offentlighet.* Information om medlemskap i en församling beskriver en persons religiösa övertygelse. Denna information är sådan känslig information som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999). Information som gäller en medlem kan således lämnas ut till utomstående endast med medlemmens medgivande eller med stöd av en lagbestämmelse som berättigar till detta. Av denna anledning föreligger ett behov om att separat föreskriva om röstlängdens offentlighet. Det är ändamålsenligt att ange röstlängdens offentlighet såväl i fråga om församlingsval som direkta kyrkoherdeval på samma sätt som offentlighet för den vallängd som uppgörs med tanke på sametingsval (sametingslagen 974/1995, 25 a §).

Röstlängder i församlingsval och direkta kyrkoherdeval ska vara offentliga enbart under en separat fastslagen tid. Enligt den föreslagna 2 kap. 8 § i valordningen för kyrkan ska röstlängden, dock utan personbeteckningar, hållas framlagd för granskning under tillsyn i minst fyra timmar under två dagar som anges i bestämmelsen.

Var och en har rätt att ta del av röstlängden under den tid då den hålls offentligt framlagd, men utlämnandet av uppgifter ur längden har begränsats med hänvisning till uppgifternas natur.

En röstlängd är en handling som är jämförbar med en myndighets personregister, som i enlighet med 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får lämnas ut i form av en kopia endast om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att använda sådana personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen (523/1999) är uppgifter om en persons religiösa övertygelse känsliga uppgifter som får registreras, lämnas ut eller på annat sätt behandlas endast i vissa lagstadgade särskilda situationer. Eftersom rätten att behandla uppgifter som gäller religiös övertygelsen (församlingsmedlemskap) är begränsad i lag är det ändamålsenligt att kopior på röstlängden inte ges eller att den inte lämnas ut för kopiering. Avsikten är dock inte att bestämmelsen ska begränsa en parts rätt att få information, och detta förslås för tydlighetens skull klargöras i ett nytt 2 mom. Sekretessplikten hindrar således inte att uppgifter ur röstlängden lämnas ut till den som behöver dessa uppgifter för att reda ut sin rösträtt.

Röstlängden i nämnda val uppgörs med hjälp av kyrkans medlemsdatasystem. Om behandlingen av medlemsdatasystemet och uppgifterna i detta föreskrivs i 16 kap i kyrkolagen och dess 14 §.

Det föreslagna 3 mom. ska förutom röstlängder för församlingsval och direkta kyrkoval även gälla röstlängder för andra kyrkliga val, det vill säga bland annat val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet samt biskopsval. I dessa val är de röstberättigade prästerna i stiftet och församlingarnas förtroendevalda. I biskopsval kan rösträtten också bygga på tjänsteställning. Riksdagens biträdande justitieombudsman har i sitt beslut från 2007 (19.2.2007, dnr 2225/4/15) ansett att förteckningen över valförrättare i biskopsval är en offentlig handling. Således styrs behandlingen av röstlängden i det sistnämnda valet av bestämmelserna i personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

**10 a § och 11 §.** Paragraferna föreslås bli upphävda och deras sakinnehåll flyttas till 23 kap.

I kyrkolagens ikraftträdandebestämmelse föreslås två övergångsbestämmelser, varav den ena gäller församlingsval och direkta kyrkoherdeval och den andra biskopsval. Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet förrättas nästa gång våren 2016. Målet är att lagändringen ska ha trätt i kraft så att bestämmelserna kan tillämpas redan i församlingsvalet 2014, varför man har ansett att det i detta skede inte behövs någon övergångsbestämmelse som gäller val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.

I det fall att det vid lagens ikraftträdande är mindre än 70 dagar till församlingsvalets valdag eller den första valdagen av ett direkt kyrkoherdeval tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. Om det på motsvarande sätt vid lagens ikraftträdande är mindre än 5 månader till biskopsvalets valdag tillämpas de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande.

* 1. **Motivering till förslagen om ändring av kyrkoordningen**

5 kap. **Prästämbetet**

**10 §.** Paragrafen föreslås bli ändrad så att den innehåller en bestämmelse om en prästs stiftstillhörighet. Samtidigt korrigeras hänvisningsbestämmelserna i den gällande paragrafens 1 mom., vilka borde ha strukits i samband med lagreformen som gällde tjänsteinnehavare.

I fråga om sitt sakinnehåll kvarstår bestämmelserna som gäller definitionen av en prästs stiftstillhörighet oförändrade. Till paragrafens 1 mom. föreslås bli fogat den bestämmelse som flyttats från 5 kap. 5 § 2 mom. i kyrkolagen om hur stiftstillhörigheten bestäms för en präst som har avgått från sin prästtjänst eller från någon annan tjänst i en församling eller kyrkan.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om stiftstillhörigheten för en präst i en kyrklig samfällighet.

**11 §.** Bestämmelserna om en prästs prosteritillhörighet ska enligt förslaget avskiljas till en egen paragraf. Inga innehållsmässiga ändringar i de nuvarande bestämmelserna föreslås.

6 kap. **Personal**

I november 2011 beslutade kyrkomötet om en ändring av sättet att välja kyrkoherde, så att valet i första hand förrättas som direkta val eller om kyrkofullmäktige eller församlingsrådet så begär som indirekta val i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Kyrkoordningens bestämmelser om direkta och indirekta kyrkoherdeval är i stor utsträckning likalydande. Av denna anledning föreslås bestämmelserna i tillämpliga delar sammanslås, varvid kapitlets interna hänvisningsbestämmelser kan slopas. Samtidigt föreslås de normer som styr förrättningen av direkta kyrkoherdeval bli flyttade till valordningen för kyrkan. Bestämmelserna om kyrkoherdeval och kaplansval kommer under underkapitel C, varvid 14–20 § föreslås bli ändrade i sin helhet. Samtidigt föreslås att rubriken till underkapitel D och 21–27 § blir upphävda.

D. Kyrkoherdeval och kaplansval

**14 §.** När en kyrkoherdetjänst eller en kaplanstjänst har blivit ledig inleds ansökningsförfarandet alltid på samma sätt. Enligt den föreslagna 23 kap. 11 § 4 punkten ska det innan tjänsten lediganslås stå klart om kyrkoherden väljs genom direkta eller indirekta val.

Enligt paragrafens 1 mom. ska domkapitlet lediganslå tjänsten med en ansökningstid på minst 14 dagar genom att publicera annonsen på ett lämpligt sätt. Det anges således inte längre på författningsnivå hur annonsen bör publiceras. Med ”lämpligt” kan man anse att annonsen förutom på domkapitlets anslagstavla också publiceras i en dagstidning eller på en webbtjänst. Ansökningstiden har förenhetligats med den i kyrkolagen föreskrivna ansökningstiden för en tjänst.

I paragrafens 2 mom. regleras de situationer när domkapitlet för ett års tid kan besluta att tjänsten inte ledigförklaras.

**15 §.** I paragrafen föreskrivs om granskningen av de sökandes behörighet. Om de särskilda behörighetsvillkoren för en kyrkoherde- eller kaplanstjänst föreskrivs i kapitlets 10 §. I den förslagna paragrafens 2 mom. föreskrivs om grunderna för när en sökande inte anses vara behörig för tjänsten. En situation där den sökande redan har sökt någon kyrkoherdetjänst som tillsätts genom direkta val utgör enligt momentets 3 punkt också ett hinder för att söka en annan kyrkoherde- eller kaplanstjänst. Detta är motiverat av den anledningen att deltagande i flera val äventyrar förrättandet av direkta val på det sätt som avsetts. Till exempel situationer där en kandidat får tjänsteförordnande för en annan tjänst medan valet pågår väcker frågan om han eller hon fortsättningsvis deltar eller om valet borde avbrytas.

I paragrafens 3 mom. har den tidigare laghänvisningen till 6 kap. 10 § 2 mom. i kyrkolagen skrivits ut. En grundad anledning för att på nytt ledigförklara tjänsten är bland annat då det inte finns några sökanden eller ingen av sökandena är behörig för tjänsten. Då kunde domkapitlet också på nytt överväga beslutet att flytta fram ledigförklarandet av tjänsten, om de grunder som avses i 14 § 2 mom. uppfylls. En grundad anledning till att ledigförklara tjänsten på nytt föreligger också när församlingen efter att ha fått de sökandes ansökningshandlingar och domkapitlets utlåtande anser att det ligger i församlingens intresse att på nytt förklara tjänsten ledig.

**16 §**. Paragrafen föreslås innehålla anvisningar för domkapitlets åtgärder när ansökningsförfarandet har avslutats. Domkapitlet ska upprätta ett valförslag för direkt kyrkoherdeval. Innan valförslaget upprättas kan domkapitlet enligt sitt eget övervägande av kyrkorådet eller församlingsrådet begära ett utlåtande om de sökande som är behöriga för tjänsten. Ett utlåtande kan begäras bland annat i situationer när det finns endast två behöriga sökanden: församlingen har då möjlighet att uttala sig om huruvida det ligger i församlingens intresse att bara två kandidater deltar i valet. I valförslaget placeras tre sökanden som i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren i förslagsrum i den ordning som de anses ha skicklighet och förmåga för den kyrkoherdetjänst de sökt.

Paragrafens 2 mom. innehåller en bestämmelse om att ifråga om en kyrkoherdetjänst som väljs med direkta val får en sökande återta sin ansökan innan valförslaget upprättats. Därefter kan den sökande återta sin ansökan endast med av domkapitlet godkända särskilda skäl. För att kunna genomföra ett direkt val utan avbrott är det viktigt att de kandidater som placerats i förslagsrum har förbundit sig till att ta emot den tjänst de sökt i det fall att de får de flesta rösterna. Av denna anledning krävs ett särskilt skäl för att i detta skede återta sin ansökan.

Paragrafens 3 mom. gäller indirekt kyrkoherdeval och kaplansval. Då ger domkapitlet ett utlåtande om de sökande till församlingen. I utlåtandet konstateras de sökandes behörighet för tjänsten. Samtidigt ska deras skicklighet och förmåga med avseende på den ledigförklarade tjänsten bedömas.

**17 §.** Paragrafen innehåller bestämmelser såväl om nytt ledigförklarande av tjänsten som om beslut om att tjänsten inte tillsätts. Enligt paragrafens 1 mom. kan domkapitlet på församlingens begäran besluta om att en kyrkoherde- eller kaplanstjänst på nytt ska förklaras ledig i två olika situationer. Detta ska vara möjligt när tjänsten har sökts av endast en sökande som uppfyller behörighetskraven. En ny ansökningstid är dessutom möjlig när det i övrigt bedöms ligga i församlingens intresse.

Om nya sökande till kyrkoherde- eller kaplanstjänsten som uppfyller behörighetsvillkoren inte anmäler sig under den nya ansökningstiden, ska domkapitlet enligt 2 mom. på församlingens begäran utfärda tjänsteförordnande för den enda sökanden. Kyrkomötet beslutade i november 2011 att det inte längre är möjligt att separat genom besvär söka ändring i ett valförslag som upprättats för ett direkt kyrkoherdeval. Tjänsteförordnande kan då omedelbart utfärdas för den enda behöriga sökande, om inte tjänsten på församlingens begäran ledigförklaras på nytt.

I det fall att församlingen inte begär att tjänsteförordnande ska utfärdas för den enda behöriga sökande kan domkapitlet av grundad anledning besluta att tjänsten inte ska tillsättas. I regel ska församlingen i ett utlåtande framföra sin egen motivering.

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om domkapitlets skyldighet att ifall tjänsten inte tillsätts inom ett år från det att ansökningstiden löpt ut på nytt förklara tjänsten ledig

**18 §.** Den föreslagna paragrafen gäller enbart direkta kyrkoherdeval. Enligt paragrafens 1 mom. är ett direkt kyrkoherdeval ett så kallat majoritetsval, där den kandidat som vid valet fått de flesta rösterna blir vald till tjänsten. Domkapitlet utfärdar ett tjänsteförordnande till tjänsten när valresultatet vunnit laga kraft.

Paragrafens 2 och 3 mom. begränsar valkandidaternas möjlighet att söka andra lediga kyrkoherde- eller kaplanstjänster. Den sökande som fått flest röster i valet får söka en annan tjänst endast i det fall att tjänsteförordnandet inte har utfördats inom tre månader efter att valet förrättades. Övriga valkandidater har rätt att söka en annan tjänst omedelbart efter valförrättningen. Kandidaten kvarstår dock på förslag till den tjänst han eller hon först sökt till dess ärendet är slutligt avgjort. Om en valkandidat samtidigt är aktuell för tjänsteförordnande till flera tjänster ska han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot.

**19 §.** Denna paragraf och den förslagna 20 § gäller enbart kyrkoherde- och kaplanstjänster som väljs genom indirekta val.

Enligt paragrafens 1 mom. sänder domkapitlet de sökandes ansökningar och sitt utlåtande om de sökande till församlingen. Om det rör sig om en kyrkoherdetjänst som ska tillsättas genom indirekt val ska domkapitlet också utse en person med uppgift att bereda det indirekta kyrkoherdevalet i församlingen.

Det egentliga valet sker i församlingens kyrkofullmäktige eller församlingsråd eller kapellrådet om det är kaplanen i en kapellförsamling som ska utses. Organet kan till tjänsten utse någon av de sökande som domkapitlet konstaterat vara behörig.

Enligt paragrafens 3 mom. ska indirekta kyrkoval vid behov genomföras i två steg. Om ingen vid ett indirekt kyrkoherdeval fått mer än hälften av de avgivna rösterna i den första valomgången förrättas vid samma sammanträde ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som erhållit flest röster i det andra valet blir vald till tjänsten.

Paragrafens 4 mom. innehåller förfarandebestämmelser med tanke på situationer där rösterna faller lika. Om rösterna vid ett kaplansval eller i den avgörande omröstningen vid ett indirekt kyrkoherdeval fallit lika utfärdar domkapitlet tjänsteförordnade till någon av de sökande som erhållit flest röster. I övervägningen ska beaktas bedömningen av deras skicklighet och förmåga för tjänsten enligt 16 § 3 mom.

**20 §.** När församlingens organ har förrättat ett indirekt kyrkoherde- eller kaplansval ska det enligt 1 mom. delge de sökande valresultatet och besvärsanvisning. Organet ska också sända ett protokollsutdrag med ett bifogat meddelande om delgivningen till domkapitlet.

Enligt paragrafens 2 mom. gäller att om den som utsetts till en tjänst får tjänsteförordnande till flera tjänster ska han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot. Om han eller hon återtar sin ansökan ska tjänsten på nytt förklaras ledig om inte församlingen beslutar välja någon annan sökande som uppfyller behörighetskraven.

Efter att det val som församlingens organ förrättat har vunnit laga kraft ska domkapitlet verkställa beslutet genom att utfärda tjänsteförordnande för den som utsetts till tjänsten.

**21–27 §.** Paragraferna föreslås bli upphävda eftersom deras sakinnehåll föreslås bli flyttat antingen till föregående kapitels paragrafer eller till valordningen för kyrkan.

F. Lektorstjänster

**33 §.** Hänvisningsbestämmelserna i paragrafens 1 mom. föreslås bli ändrade så att de motsvarar de föreslagna bestämmelserna som gäller val av kaplan.

G. Gemensamma tjänster i församlingarna

**36 §.** Paragrafen föreslås bli ändrad så att bestämmelsen i dess 1 mom. flyttas till valordningen för kyrkan. Hänvisningsbestämmelserna i det nuvarande 2 mom. korrigeras så att de gäller de föreslagna 19 och 20 § samtidigt som momentet blir paragrafens enda.

7 kap. **Allmänna bestämmelser**

**2 §.** Paragrafen föreslås bli upphävd i sin helhet. En heltäckande reglering som gäller alla kyrkans organ kommer att finnas i de föreslagna 23 kap. 4–6 § i kyrkolagen.

18 kap. **Biskop**

De bestämmelser i kyrkolagen som gäller tillsättandet av en biskopstjänst föreslås bli flyttade till kyrkoordningens kapitel om biskopen. På motsvarande sätt finns bestämmelserna om tillsättandet av en prästtjänst i 6 kap. i kyrkoordningen. Inga ändringar i sakinnehållet föreslås för de kapitel som flyttas.

**1 b §.** I paragrafen föreskrivs om att domkapitlet har ansvar för att vidta åtgärder för att tillsätta biskopstjänsten. Tillsättningsförfarandet inleds när domkapitlet förordnar att biskopsval ska förrättas. Bestämmelsen motsvarar 3 § 1 mom. i den gällande kyrkolagen.

**1 c §.** I paragrafen, som i sak motsvarar 18 kap. 4 § i den gällande kyrkolagen, föreskrivs om valets tvådelade karaktär. I det föreslagna 1 mom. regleras en situation då endast en kandidat har ställts upp i biskopsvalet. Då förrättas inget val utan den enda kandidaten blir utsedd till biskop utan val. När flera kandidater har ställts upp förrättas val om vilket närmare bestämmelser finns i valordningen för kyrkan. Den kandidat som får mer än hälften av de avgivna rösterna blir då vald till biskop.

Valets tvådelade natur framkommer egentligen först i det föreslagna 2 mom. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna i det första valet fortsätter tillsättningsförfarandet och domkapitlet ska fastslå en ny valdag. Kandidater i den andra valomgången är endast de två präster som fick flest röster i det första valet. Den kandidat som vid det andra valet får flest röster blir vald till biskop.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande för den präst som blivit utsedd till biskop.

**1 d §.** Paragrafen motsvarar 18 kap. 4 a § i den nuvarande kyrkolagen. Enligt denna ska val av biskop förrättas på nytt i tre specialsituationer som nämns i bestämmelsen: 1) om någon som är uppställd som kandidat avlider eller får bestående hinder innan valförrättningen vid det första valet avslutats; 2) om någondera av kandidaterna i det andra valet avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen har avslutats och 3) den som valts till biskop avlider eller får bestående förhinder innan tjänsteförordnande har utfärdats.

19 kap. **Domkapitlet**

**2 §.** Paragrafen föreslås bli ändrad så att den reglerar behörigheten eller valsättet för domkapitlets medlemmar och tjänsteinnehavare som fungerar som domkapitlets medlemmar. Inga ändringar i sak föreslås i behörighetskraven och mandatperioden för prästassessorn som regleras i paragrafens 1 mom.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om valet av domkapitlets lekmannamedlem och dennes suppleant samt mandatperiod. Valbarheten för stiftens förtroendevalda har reglerats uttömmande i de föreslagna 23 kap 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. i kyrkolagen.

Enligt paragrafens 3 mom. är behörighetskravet för den lagfarna assessor som är medlem av och tjänsteinnehavare vid domkapitlet att denne har avlagt juris magistersexamen och är förtrogen med förvaltning. Också den lagfarne assessorns suppleanter måste uppfylla samma behörighetskrav.

I paragrafens 4 mom. föreskrivs om behörigheten som stiftsdekan: som stiftsdekan kan endast väljas en präst som har avlagt högre pastoralexamen och som är förtrogen med kyrkligt liv och utbildningsuppgifter.

**1.3 Motivering till valordningen för kyrkan**

I framställningen föreslås en helt ny valordning för kyrkan. Enligt förslaget ska valordningen bestå av fem kapitel. Allmänna bestämmelser finns i 1 kap., bestämmelser om församlingsvalet i 2 kap., bestämmelser om direkt kyrkoherdeval i 3 kap., bestämmelser om val som förrättas i stiftet i 4 kap. och ikraftträdandebestämmelser i 5 kap. Val som förrättas i stiften är val som avses i 23 kap. 13, 16 och 17 § i kyrkolagen, dvs. val av medlemmar av stiftsfullmäktige, ombud till kyrkomötet, biskopar, prästassessorer och kontraktsprostar.

För att valordningen ska bli mer läsbar föreslås även att paragraferna förses med rubriker. Dessutom har paragraferna löpande numrering. Vid behov har även kapitlens innehåll förtydligats med hjälp av mellanrubriker.

1 kap. **Allmänna bestämmelser**

1 §. *Tillämpningsområde*. I paragrafen anges entydigt att valordningen innehåller närmare bestämmelser om kyrkliga val som avses i 23 kap. i kyrkolagen. Själva bemyndigandet att utfärda valordningen för kyrkan finns i 2 kap. 3 § i kyrkolagen.

2 §. *Frister*. I valbestämmelserna finns ett stort antal bestämmelser om bestämda dagar och klockslag. Enligt 25 kap. 7 § i kyrkolagen tillämpar kyrkoförvaltningen lagen om beräknande av laga tid, men bestämmelser som gäller val utgör ett undantag.

De valmyndigheter som ansvarar för förrättandet av val ska vidta alla åtgärder som behövs för förrättandet på de datum och tidpunkter som anges.

En röstberättigad kan dock vidta en åtgärd som ska vidtas senast på en helgdag, helgfri lördag eller en sådan dag som jämställs med dessa enligt lagen om beräknande av laga tid (150/30) under närmast påföljande vardag.

Om en åtgärd av valmyndigheten i anslutning till valet är beroende av en röstberättigads åtgärd, flyttas den framåt på motsvarande sätt.

2 kap. **Församlingsval**

*Allmänna bestämmelser om församlingsval*

**3 §.** *Tidpunkten för församlingsval.* I den föreslagna 23 kap. 9 § i kyrkolagen föreskrivs om församlingsval som förrättas vart fjärde år och om de organ som väljs i valet. I paragrafen föreskrivs närmare om tidpunkten för församlingsval.

Kyrkomötet godkände den 7 november 2008 allmänna utskottets betänkande 5/2008 enligt vilket man vid församlingsval bör övergå till endagsval. På de grunder som närmare anges i den allmänna motiveringen föreslås det således att församlingsvalet ska ordnas som ett endagsval samtidigt i alla församlingar mellan klockan 9 och klockan 20 den andra söndagen i november under valåret. Även förhandsröstning kommer att vara möjlig i församlingsvalet. De föreslagna 24–37 § innehåller närmare bestämmelser om förhandsröstning och hemmaröstningen i samband med den.

I 2 mom. ges bestämmelser för det fall att en ändring av församlingsindelningen från och med ingången av året efter valåret har inletts före utgången av augusti under valåret. Då kan domkapitlet bestämma att ordinarie val förrättas först efter att Kyrkostyrelsen har beslutat om församlingsindelningen. Domkapitlet beslutar även om tidpunkten för undantagsval i församlingen i enlighet med 3 mom. i den föreslagna paragrafen.

4 **§.** *Valnämnd och centralvalnämnd*. Bestämmelsen preciserar de föreslagna 23 kap. 19 och 20 § i kyrkolagen där det föreskrivs om valnämnden och centralvalnämnden.

Församlingsvalet förrättas av församlingens valnämnd som tillsätts senast i maj under valåret. Den som tillsätter valnämnden utser också ordföranden för valnämnden. Vice ordföranden utses däremot av valnämnden.

I 2 mom. beaktas möjligheten att dela upp församlingen i röstningsområden. Då ska så många medlemmar utses till valnämnden att den kan delas upp i beslutföra sektioner för de olika röstningsområdena. På sektionen tillämpas bestämmelserna om valnämnden.

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs om uppgifterna för den centralvalnämnd som eventuellt tillsätts inom en kyrklig samfällighet. En ny sak är att centralvalnämnden även ska sörja för upprättandet av en röstlängd.

I merparten av de kyrkliga samfälligheterna har man genom avtal mellan församlingarna inrättat ett centralregister, och därför är det naturligt att röstlängden upprättas av centralvalnämnden. Centralvalnämndens uppgifter begränsar sig till upprättandet av röstlängden och den har inte andra uppgifter i anslutning till den. Andra uppgifter såsom justering och självrättelse av röstlängden hör även i en kyrklig samfällighet till valnämnden i en församling inom samfälligheten. Eftersom det inte är obligatoriskt att tillsätta en centralvalnämnd hör det till församlingen i den kyrkliga samfälligheten att upprätta röstlängden om någon centralvalnämnd inte har tillsatts.

**5 §.** *Kungörelser och meddelanden om val.* I kyrkliga samfälligheter där en centralvalnämnd har tillsatts kan kungörelser och meddelanden om val publiceras i tidningar som så kallade gemensamma kungörelser. Detta är dock inte nödvändigtvis möjligt, om den kyrkliga samfälligheten omfattar församlingar med olika språk eller tvåspråkiga sådana. Då bör man se till att kungörelserna och meddelandena publiceras på de aktuella språken.

*Röstlängd*

**6 §.** *Upprättande av röstlängd.* I 23 kap. 21 § i kyrkolagen föreskrivs om röstlängden och dess innehåll. I den föreslagna paragrafen föreskrivs däremot om ett organs skyldighet att upprätta röstlängden och om tidsfristerna för detta.

Enligt 1 mom. ska röstlängden upprättas av valnämnden. I en kyrklig samfällighet ska röstlängden upprättas av centralvalnämnden, om en sådan har tillsatts. Enligt 2 kap. 15 § i den gällande valordningen för kyrkan ska röstlängden upprättas av kyrkorådet och församlingsrådet. Det vore dock mer ändamålsenligt om ett och samma organ skulle ha hand om de centrala åtgärderna i samband med val. Enligt förslaget ska kyrkofullmäktige och församlingsrådet endast bestämma om huruvida en församling ska indelas i röstningsområden, men i övrigt fattas beslut i anslutning till val av valnämnden.

I 2 mom. föreskrivs om tidsfrister för upprättande av röstlängden. För församlingsval ska den upprättas före den 1 september. Om val måste förrättas på nytt på grund av överklagande eller vid undantagsval i församlingen ska röstlängden upprättas senast 55 dagar före valdagen. Till denna del föreslås inga ändringar i den gällande bestämmelsens innehåll.

**7 §.** *Justering av röstlängd.* Bestämmelsen om justering av röstlängden har förtydligats. Samtidigt föreslås det att röstlängden ska justeras församlingsvis av två medlemmar som valnämnden utsett inom sig.

Enligt 1 mom. ska röstlängden justeras senast den 1 september. Vid val som förrättas på nytt på grund av överklagande eller vid undantagsval i församlingen ska justeringen göras senast den andra dagen efter att röstlängden har upprättats.

I 2 mom. föreskrivs om de åtgärder som ska vidtas i samband med justeringen. Enligt 1 punkten ska justerarna införa de röstberättigade medlemmar i röstlängden som felaktigt inte har antecknats i den. Sådana är bland annat personer som senast på valdagen fyller 16 år och vars flyttdag till församlingen har använts som grund för röstlängden, trots att informationen om flytten har kommit efter denna dag. Enligt 2 punkten ska justerarna stryka namnen på de avlidna och namnen på dem som felaktigt antecknats som röstberättigade och anteckna orsaken till åtgärden. Enligt 3 punkten ska justerarna även rätta övriga fel som de konstaterar i röstlängden, såsom felaktiga adressuppgifter.

Efter justeringen ska justerarna enligt 3 mom. anteckna det justerade antalet röstberättigade i röstlängden, datera den och bestyrka den med sina underskrifter. Efter detta får endast ändringar som föranleds av självrättelse eller besvär och rättelseyrkanden som gäller röstlängden göras i den.

**8 §.** *Framläggande av röstlängd.* Syftet med att hålla röstlängden framlagd är att ge församlingsmedlemmarna möjlighet att kontrollera uppgifterna i den och att framställa rättelseyrkanden som gäller rösträtten eller personuppgifterna. Röstlängden, som har justerats av valnämndens medlemmar, ska hållas framlagd i minst fyra timmar under två på varandra följande vardagar. Under den ena dagen ska den hållas framlagd klockan 15–19. Den framlagda röstlängden får inte innehålla personbeteckningar.

En kungörelse om att röstlängden kommer att hållas framlagd ska göras upp, och enligt 2 mom. ska den innehålla uppgifter om när och var röstlängden finns framlagd, hur yrkande på rättelse av röstlängden framställs och när valnämnden sammanträder för att behandla rättelseyrkandena.

Enligt 3 mom. ska kungörelsen anslås på församlingens anslagstavla och publiceras i en tidning.

**9 §.** *Behandling av rättelseyrkande.* Valnämnden ska behandla rättelseyrkanden som gäller röstlängden vid de tidpunkter som anges i bestämmelsen. Eftersom möjligheten till rättelseyrkande begränsas till att endast gälla den som yrkar på rättelse, har en onödig bestämmelse om tiden inom vilken ett rättelseyrkande som gäller en annan persons rösträtt ska delges den berörda parten strukits.

**10 §.** *Röstlängdens laga kraft.* I den föreslagna 23 kap. 23 § i kyrkolagen föreskrivs om röstlängdens laga kraft. Enligt bestämmelsen ska valnämnden anteckna i röstlängden att den har laga kraft.

**11 §.** *Meddelandekort.* Kyrkans gemensamma medlemsdatasystem togs i bruk under 2012. Avsikten är att utveckla medlemsdatasystemet så att det med hjälp av en områdesfunktion är möjligt att på önskat sätt indela församlingens område i röstningsområden. När röstningen förrättas enligt områden ska samtliga röstberättigade före valet få ett meddelande om var han eller hon ska rösta. Paragrafen innehåller bestämmelser om meddelandekortet och dess innehåll. Bestämmelsen har skrivits med vallagens 21 § som förlaga.

Enligt 1 mom. är meddelandekortet obligatoriskt när en församling är indelad i röstningsområden. Det finns dock inga hinder för att använda kortet även när hela församlingen utgör ett enda röstningsområde. Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för valinformation rekommenderade i sin slutrapport 2007 (Serie C 2007:5) att meddelandekortet tas i bruk.

Meddelandekortet, som var och en som har rösträtt får, ska innehålla de uppgifter som anges i 1 mom. Enligt 2 mom. ska meddelandekortet göras upp så att det kan användas som följebrev vid annan förhandsröstning än hemmaröstning.

Enligt 3 mom. ska valnämnden se till att meddelandekorten skickas senast den 24:e dagen före valdagen till de röstberättigade vilkas adress församlingen känner till.

*Kandidatuppställning och beredning av val*

**12 §.** *Kungörelse om kandidatuppställningen.* I paragrafen ges bestämmelser om att en kungörelse ska göras upp om kandidatuppställningen och om hur den anslås. Inga ändringar i sak föreslås i de gällande bestämmelserna. Centralvalnämnden i en kyrklig samfällighet kan med stöd av 5 § göra upp gemensamma kungörelser i kyrkliga samfälligheter.

Enligt 2 mom. ska kungörelsen anslås på församlingens anslagstavla och publiceras i en tidning.

**13 §.** *Bildande av valmansförening.* Rätt att ställa upp kandidater i församlingsval har fortfarande valmansföreningar som bildats av minst tio röstberättigade församlingsmedlemmar. En röstberättigad kan vara stiftande medlem endast i en enda valmansförening som grundats för ett och samma val.

Enligt 2 mom. ska det i samtliga församlingar i en kyrklig samfällighet bildas en valmansförening och göras upp en stiftelseurkund särskilt för val av gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av församlingsråd. Inga ändringar i sak föreslås i de gällande bestämmelserna.

**14 §.** *Antalet kandidater och kandidatlistans beteckning.* I 1 mom. föreskrivs om hur många kandidater en valmansförening kan ställa upp för ett val. Inga ändringar föreslås i de nuvarande kandidatantalen. I momentet föreskrivs också att en och samma person kan ställas upp som kandidat för endast en valmansförening vid val av medlemmar av ett och samma organ.

Enligt 2 mom. kan en valmansförening föreslå en beteckning för sin egen kandidatlista. Beteckningen får inte vara olämplig, dvs. kränkande mot församlingen eller dess medlemmar. Den får inte heller vara missvisande, dvs. ge fel bild av valmansföreningens natur.

**15 §.** *Stiftelseurkund för en valmansförening.* En valmansförening grundas genom en daterad och undertecknad stiftelseurkund som ska innehålla den information som anges i 1 mom. Stiftelseurkunden ska bland annat innehålla underskrifter av valmansföreningens medlemmar, en lista över föreningens kandidater samt namnet och kontaktuppgifterna för ett ombud och dennes ersättare som har utsetts av valmansföreningen bland medlemmarna. Ombudet (valombud i vallagen) agerar på valmansföreningens vägnar gentemot valmyndigheterna. Ombudet och dennes ersättare får inte vara medlemmar av valnämnden eller kandidater för valmansföreningen.

I 2 mom. föreskrivs om stiftelseurkundens bilagor. Till stiftelseurkunden ska fogas ett samtycke till kandidaturen som varje kandidat undertecknat samt en försäkran om att han eller hon inte har samtyckt till att ställa upp som kandidat för någon annan valmansförening vid val av samma organ. Till stiftelseurkunden ska dessutom fogas ombudets skriftliga försäkran om att kandidaterna är valbara till församlingens förtroendeuppdrag och att valmansföreningens medlemmar är röstberättigade medlemmar av församlingen.

**16 §.** *Inlämnande av stiftelseurkund till församlingen.* I bestämmelsen föreskrivs om tidsfristen för inlämnande av valmansföreningens stiftelseurkund. Den ska lämnas in till pastorsexpeditionen, och om en sådan inte finns, till en annan plats som valnämnden beslutar. I kungörelsen om kandidatuppställning enligt den föreslagna 12 § ska valnämnden meddela var stiftelseurkunderna ska lämnas in.

**17 §.** *Behandling av stiftelseurkund samt anmärkningar.*   
I paragrafen föreskrivs om valnämndens åtgärder i anslutning till de inlämnade stiftelseurkunderna. Bestämmelsen bygger på 2 kap. 37 och 38 § i den gällande valordningen för kyrkan samt 35 och 36 § i vallagen.

Valnämnden är skyldig att granska stiftelseurkunderna och de ingående kandidatlistorna senast den 16 september under valåret. Efter att tidsfristen har löpt ut ska urkunderna lämnas utan beaktande, och ett meddelande om detta ska lämnas till valmansföreningens ombud, eller om något ombud inte har utsetts, till någon av dem som undertecknat stiftelseurkunden.

I 2 mom. föreskrivs om fel eller brister i stiftelseurkunden vilka innebär att valnämnden ska ge valmansföreningen tillfälle att lämna en förklaring eller rätta till felet. Enligt momentets 1 punkt ska tillfälle till förklaring ges om felet eller bristen gäller en uppställd kandidat. Enligt 2 punkten kan felet eller bristen gälla beteckningen för kandidatlistan och enligt 3 punkten andra fel eller brister i kandidatlistan. Enligt 4 punkten ska tillfälle till förklaring även ges om valmansföreningen inte har bildats på lagligt sätt. Bestämmelsen gäller bland annat situationer då stiftelseurkunden inte har upprättats enligt bestämmelserna i valordningen eller om den saknar föreskrivna bilagor. Fel i stiftelseurkunden som kan rättas till är exempelvis att inget ombud eller dennes ersättare har utsetts.

I 3 mom. föreskrivs om begäran om förklaring eller rättelse. Begäran ska göras bevisligen och den ska innehålla information om de fel eller brister som konstaterats eller om annan nödvändig tilläggsutredning samt om den frist inom vilken rättelsen eller kompletteringen får göras. Om felet eller bristen gäller uppställda kandidater ska även de berörda kandidaterna underrättas.

Enligt 4 mom. ska stiftelseurkunder som inte gett upphov till anmärkningar eller till begäran om tilläggsutredningar godkännas.

**18 §.** *Åtgärder till följd av anmärkningar.* I paragrafen föreskrivs om de åtgärder som en valmansförening kan vidta efter att valnämnden uppmanat den att rätta eller komplettera stiftelseurkunden. Enligt 4 mom. är valnämnden dock i vissa situationer skyldig att agera, om valmansföreningen inte utnyttjar det tillfälle som givits.

Valmansföreningens ombud eller, om något ombud inte har utsetts, någon av dem som undertecknat stiftelseurkunden ska göra en rättelse eller komplettera stiftelseurkunden senast den 1 oktober före klockan 16. Då finns också en möjlighet att precisera uppgifterna om kandidaterna.

Om valmansföreningen har ställt upp en person som också är kandidat för någon annan valmansförening vid val av samma organ, är den enda möjligheten att rätta till felet att stryka denna kandidat. Enligt bestämmelsen får en kandidat inte ersättas med en annan.

I situationer där en valmansförening har föreslagit samma beteckning som en annan valmansförening har kan valmansföreningen inom utsatt tid avstå från beteckningen och föreslå en ny.

Om valmansföreningen inte vidtar de åtgärder som avses i 2 eller 3 mom., ska valnämnden enligt 4 mom. stryka kandidatens namn eller beteckningen för kandidatlistan från alla kandidatlistor för valet av organet i fråga.

**19 §.** *Godkännande av stiftelseurkunder och uppgörande av en sammanställning av kandidatlistor.* Vid sitt möte den 1 oktober ska valnämnden ta till slutlig behandling och slutligt avgörande de stiftelseurkunder som den inte har kunnat godkänna vid sitt sammanträde den 16 september i enlighet med 17 § 4 mom. Vid samma möte ska nämnden även göra de ändringar som avses i 18 § eller som följer av att en kandidat har avlidit i kandidatlistorna samt göra en sammanställning av kandidatlistorna och numrera kandidaterna.

Om valnämnden inte kan godkänna stiftelseurkunden trots att valmansföreningen rättat den, ska den förkastas. Om felet avser endast en viss kandidat eller beteckningen för en kandidatlista, ska dessa strykas från kandidatlistan.

Paragrafens 3 mom. gäller numreringen av kandidaterna på kandidatlistorna vid val av gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet i församlingar som hör till en kyrklig samfällighet.

**20 §.** *Innehållet i sammanställningen av kandidatlistorna.* I paragrafen föreskrivs närmare om innehållet i sammanställningen av kandidatlistorna. Bestämmelsen motsvarar den gällande bestämmelsen.

Enligt 2 mom. kan sammanställningen utöver kandidaternas nummer även innehålla deras namn och titel, yrke eller syssla angivet med högst två uttryck. En ny bestämmelse är att det i sammanställningen vid behov kan anges närmare anges var kandidaten är bosatt. Detta måste anses nödvändigt eftersom det i allmänhet är svårt för församlingsmedlemmarna att känna till kandidaterna i ett val. I stora församlingar är det således möjligt att anteckna exempelvis uppgifter om stadsdel eller by i sammanställningen. Anteckningen i sammanställningen av kandidatlistorna om var kandidaten bor vore inte längre bunden till att den behövs för att precisera kandidatens identitet. Om valmansföreningen begär det, ska en anteckning göras i sammanställningen om var kandidaten bor. Kandidaternas tilltalsnamn eller förkortningar av deras förnamn antecknas däremot i sammanställningen endast om det är nödvändigt för att precisera kandidatens identitet. Vidare konstateras det i momentet tydligt att andra uppgifter om kandidaterna än de ovan nämnda inte får antecknas.

I en församling som hör till en kyrklig samfällighet görs en sammanställning av kandidatlistorna särskilt för val av medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av medlemmar av församlingsrådet. Det papper som används för sammanställningen av kandidatlistorna ska ha samma färg som motsvarande röstsedlar. Färgen på pappret för röstsedlarna regleras i 23 §.

**21 §.** *Tillkännagivande av sammanställningen av kandidatlistorna.* I paragrafen föreskrivs att sammanställningen av kandidatlistorna ska anslås på församlingens anslagstavla och publiceras i en tidning. Paragrafen motsvarar bestämmelsen i valordningen för kyrkan och föreslås bli oförändrad.

**22 §.** *Andra beslut av valnämnden i samband med beredningen av val.* Valnämnden ska vid ett sammanträde som hålls senast den 16 september bestämma röstningsställena och vallokalerna. Det är således inte längre kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utan valnämnden som beslutar om röstningsställena. I och med att valen blir endagsval är det inte längre nödvändigt att besluta om huruvida de är endags- eller tvådagarsval. Valnämnden ska utse valförrättarna för förhandsröstningen och sköta om andra ärenden som gäller förhandsröstningen. Kandidater ska inte utses till valförrättare eftersom de kan bli tvungna att bistå den som röstar. Valnämnden ska likaså utse valbiträden och besluta om övriga åtgärder i anknytning till valförberedelserna. Den ska också utse rösträknare för att räkna förhandsrösterna, om avsikten är att börja räkna dem under valdagen innan valförrättningen avslutats.

De åtgärder i paragrafen som anknyter till valförberedelserna har tidigarelagts med två veckor. Att besluten fattas tidigare än för närvarande underlättar uppgörandet av den valinformation som sänds hem till de röstberättigade och att breven skickas i tid. I synnerhet i större stadsförsamlingar visar erfarenheten att det i detta avseende är alltför sent att fatta beslut vid sammanträdet den 1 oktober. Enligt 8 § 3 mom. ska meddelandekorten däremot sändas senast den 24 dagen före valdagen, dvs. i mitten av oktober.

**23 §.** *Röstsedel.* Paragrafen motsvarar bestämmelsen i den gällande valordningen för kyrkan och föreslås bli oförändrad i sak. I paragrafen föreskrivs om röstsedelns storlek och yttre form samt färg, som samtidigt avgör färgen på sammanställningen av kandidatlistorna. Enligt 3 mom. ska Kyrkostyrelsen även i fortsättningen ansvara för tryckningen av röstsedlar som används vid församlingsval. Vid undantagsval i församlingen är det dock undantagsvis valnämnden som ska se till att röstsedlarna trycks.

*Förhandsröstning och hemmaröstning*

**24 §.** *Tidpunkt för och kungörelse av förhandsröstning.* Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan.

Förhandsröstningen ska inledas måndagen efter den sista söndagen i oktober och fortgår till och med samma veckas fredag. Röstningen sker på församlingens pastorsexpedition klockan 9–18 under varje förhandsröstningsdag. Om församlingen inte har en pastorsexpedition är motsvarande förhandsröstningsställe församlingens kansli. Röstningen kan även ske på andra ställen som valnämnden bestämmer, vid de tidpunkter under förhandsröstningsveckan som valnämnden bestämmer.

Förhandsröstning vid undantagsval i församlingen sker endast i den församling där valen förrättas. Valnämnden bestämmer även då röstningsställena på det sätt som anges i paragrafens 1 mom.

Valnämndens kungörelse om tid och plats för förhandsröstningen ska anslås på församlingens anslagstavla och publiceras i en tidning. Enligt den föreslagna 5 § kan centralvalnämnden göra upp den kungörelse som avses i paragrafens 3 mom.

**25 §.** *Förhandsröstningshandlingar.* Förhandsröstningshandlingar är röstsedeln, som det föreskrivs om i 23 §, samt valkuvertet, följebrevet och ytterkuvertet vilka Kyrkostyrelsen låter trycka. Om församlingen använder sig av ett meddelandekort som avses i 11 § fungerar kortet samtidigt som följebrev.

**26 §.** *Inledande av röstning på förhandsröstningsställena.* Förhandsröstningen inleds genom att den röstande anmäler sig för valförrättaren och styrker sin identitet. Därefter får den röstande förhandsröstningshandlingarna av valförrättaren.

En förhandsröstande som röstar på ett förhandsröstningsställe inom sin egen församlings område ska ges möjlighet att bekanta sig med sammanställningen av kandidatlistorna i församlingen. Den som förhandsröstar inom en annan församlings område måste själv skaffa information om kandidaterna i den egna församlingen.

**27 §.** *Röstning vid förhandsröstningen.* En förhandsröstande har rätt att rösta på en kandidat som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna i den församling som den röstande har rösträtt i.

Den röstande ska på det sätt som anges i 2 mom. tydligt anteckna numret på kandidaten på röstsedeln. Anteckningen ska göras i valbåset eller på annat sätt så att valhemligheten bevaras.

Den röstande ska ha möjlighet att anlita ett biträde även i samband med förhandsröstningen. Som biträde får dock inte anlitas någon som är kandidat i valet. Biträdet ska iaktta den röstandes vilja och är bundet av den tystnadsplikt som anknyter till valhemligheten.

**28 §.** *Följebrev.* Följebrevet som fylls i i samband med förhandsröstningen ska adresseras till valnämnden i den församling där den röstande enligt egen uppgift har rösträtt. Av följebrevet ska framgå de uppgifter som anges i 2 mom. Det föreslås att den tidigare bestämmelsen om adressuppgifter för pastorsexpeditionen ska ändras till adressuppgifter för församlingen, eftersom församlingarna inte nödvändigtvis längre har ett kansli som kallas pastorsexpedi­tion.

Den röstande ska i valförrättarens närvaro egenhändigt underteckna följebrevet. Samtidigt ska den röstande lämna en försäkran om att denne personligen med bevarande av valhemligheten har fyllt i röstsedeln och lagt den hopvikt i kuvertet och tillslutit det.

**29 §.** *Åtgärder för avslutande av förhandsröstningen.* När den röstande har gjort sin anteckning på röstsedeln ska han eller hon vika röstsedeln och lägga den hopvikt i valkuvertet och tillsluta det. Valförrättaren ska stämpla valkuvertet, och inga andra anteckningar får göras på det.

Valförrättaren ska intyga att röstningen gått rätt till och underteckna intyget. Därefter ska valkuvertet och följebrevet inneslutas i ytterkuvertet. Till valförrättarens skyldigheter hör också att utan dröjsmål sända ytterkuvertet till valnämnden i den församling vars valförrättning den röstande har deltagit i.

I 3 mom. föreskrivs i tillämpliga delar i enlighet med 48 § 3 mom. i vallagen att de röstberättigade som befinner sig i vallokalen och inväntar sin tur när röstningstiden går ut får rösta. I den gällande valordningen gäller den motsvarande bestämmelsen endast val som förrättas på valdagen, inte förhandsröstning. Eftersom samma förfarande ska iakttas både vid förhandsröstning och vid röstning på den egentliga valdagen är det motiverat att bestämmelsen också ska gälla förhandsröstning.

**30 §.** *Förteckning över dem som röstat på förhand.* På förhandsröstningsstället ska en förteckning föras över de röstande. Inga ändringar i sak föreslås i den gällande motsvarande bestämmelsen.

**31 §.** *Granskning av förhandsröstningshandlingarna.* Valnämnden ska granska de förhandsröstningshandlingar som inkommit till den. Paragrafen motsvarar 2 kap. 49 § i den gällande valordningen för kyrkan. Vissa preciseringar har dock gjorts utifrån 63 § i vallagen.

Endast de förhandsröster som inkommit till församlingen före klockan 16 fredagen före valdagen beaktas. Valnämnden granskar förhandsröstningshandlingarna vid ett möte som hålls efter denna tidsfrist. Valkuvert som anlänt efter fristen förses med en anteckning om tidpunkten för när de anlände.

I 2 mom. föreskrivs om andra situationer då röstningen ska lämnas obeaktad. Röstningen ska enligt 1 punkten lämnas obeaktad, om den som röstat inte har antecknats i röstlängden.   
 Vidare ska röstningen enligt 2 punkten lämnas obeaktad om följebrevet är bristfälligt och enligt 3 punkten om valkuvertet är öppet, ostämplat eller försett med en obehörig anteckning.   
 I 4 punkten föreskrivs att röstningen ska lämnas obeaktad om den röstande har röstat flera gånger. Detta är möjligt om personen röstar flera gånger på flera förhandsröstningsställen. Då kan man inte veta vilken av de avgivna rösterna som ska beaktas varför alla röstsedlar ska lämnas obeaktade.

En anteckning om att röstningen lämnats obeaktad ska göras i valnämndens protokoll till vilket valkuvertet och dess innehåll samt följebrevet och ytterkuvertet ska fogas.

Eftersom det i vissa specifika fall är möjligt att inleda räkningen av förhandsröster innan röstningen under valdagen har avslutats, har det i 4 mom. tagits in en bestämmelse om att valkuverten inte får öppnas medan förhandsröstningshandlingarna granskas. Röstsedlarna från förhandsröstningen tas ut ur valkuverten och stämplas först i samband med rösträkningen. Före det ska valnämnden se till att de godkända valkuverten hålls oöppnade i säkert förvar, åtskiljda från följebreven.

**32 §.** *Förhandsröstning hemma.* I paragrafen föreskrivs om förutsättningarna för när en röstberättigad har rätt att förhandsrösta hemma i enlighet med bestämmelserna om hemmaröstning. Valnämnden är på motsvarande sätt skyldig att se till att det finns möjlighet att rösta hemma. Det föreslås att omnämnandet av att andra röstberättigade inte får rösta vid hemmaröstning i den gällande bestämmelsen ska strykas som onödigt. Endast de som enligt paragrafen har rätt till det får rösta hemma.

**33 §.** *Personer som är närvarande vid hemmaröstningen.* Hemmaröstning förrättas av en valförrättare. Bestämmelser om valförrättare finns i 22 § 2 mom. Ordföranden för valnämnden bestämmer hos vilka röstande respektive valförrättare ska förrätta röstning.

Vid hemmaröstning får endast en valförrättare närvara i egenskap av valmyndighet. Valförrättaren ska dock se till att det vid röstningstillfället dessutom finns en av den röstande utsedd eller godkänd person som har fyllt 18 år och som inte är där i egenskap av valmyndighet. På grund av jäv kan den som är kandidat i valet inte sköta detta uppdrag. Den person som är närvarande ska följa förrättandet av röstningen och underteckna följebrevet om hemmaröstningen.

Ett biträde kan anlitas även vid hemmaröstning. På biträdet tillämpas bestämmelserna om förhandsröstning.

**34 §.** *Förberedelser för hemmaröstningen.* Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan. I 1 mom. anges hur man ska anmäla sin önskan att rösta hemma samt tidsfristen för anmälan. Anmälan kan för den röstande även göras av någon som han eller hon har utsett.

Anmälan kan göras på en särskild blankett för detta ändamål, men i sig är anmälan inte formbunden. Den ska dock innehålla de uppgifter som avses i 2 mom. Enligt 3 mom. ska den skriftliga anmälan undertecknas.

Om innehållet i anmälan är bristfälligt ska valnämndens sekreterare enligt det föreslagna 4 mom. vid behov se till att bristerna rättas till. Sekreteraren ska också försäkra sig om att anmälan gjorts av den röstande personligen eller av någon som denna utsett. Valnämnden ska göra upp en förteckning över de anmälningar som gjorts.

**35 §.** *Tidpunkten för hemmaröstningen och uppgifter som ska lämnas om den.* Paragrafen motsvarar de gällande bestämmelserna i valordningen för kyrkan. Hemmaröstningen ska förrättas på förhandsröstningsdagarna mellan klockan 9 och klockan 20, dock så att röstningen på fredagen slutar klockan 16.

Enligt bestämmelsen ska valmyndigheten underrätta dem som har rätt att rösta hemma om tidpunkten för röstningen. Även enligt den gällande bestämmelsen är det valnämndens ordförande som ansvarar för att den röstande underrättas. Den röstande ska också ges valnämndens telefonnummer för eventuell kontakt. Den röstande ska också omedelbart underrättas i det fall att tidpunkten för röstningen måste flyttas.

Paragrafens 2 mom. gäller situationer som kan leda till att hemmaröstning inte förrättas. Det finns tre sådana situationer: 1) en brist i anmälan som inverkar på röstningsförrättningen inte har kunnat avhjälpas, 2) den röstande har gjort anmälan till valnämnden efter den utsatta tiden, eller 3) hemmaröstningen kan inte förrättas alls på grund av avbrott i kommunikationerna eller något annat oöverstigligt hinder. Då ska den röstande underrättas om att hemmaröstning inte förrättas.

**36 §.** *Avbrytande av hemmaröstningen.* I den föreslagna bestämmelsen föreskrivs om situa­tioner då valförrättaren ska avbryta hemmaröstningen. Hemmaröstningen ska avbrytas om den röstandes valfrihet inte kan tryggas. Röstningen ska likaså avbrytas om röstningssituationen störs på annat sätt. Om situationen inte kan avhjälpas ska röstningen avslutas. I den förteckning som förs över hemmaröstningar ska göras en anteckning om avbrottet och även om att röstningen har avslutats innan den har förrättats.

**37 §.** *Följebrev för hemmaröstningen.* Vid hemmaröstning avviker följebrevet från det normala följebrev som används vid förhandsröstning på så sätt att den röstande dessutom ska avge en försäkran om att denne har rätt att rösta hemma. Det ska också innehålla en underskrift av den person som var närvarande vid röstningen.

Vid hemmaröstning iakttas enligt hänvisningsbestämmelsen i 2 mom. till stor del samma bestämmelser som vid förhandsröstning. Även beaktandet av röstningen sker enligt dessa bestämmelser. Röstningen ska lämnas obeaktad även då den person som varit närvarande vid röstningen inte har antecknat sitt namn på följebrevet.

*Röstning och fastställande av valresultatet*

**38 §.** *Valkungörelse.* I paragrafen föreskrivs om kungörelsen av valdagen. Kungörelsen görs upp av valnämnden och ska innehålla information om när valet inleds och avslutas samt om röstningsställena.

Enligt 2 mom. ska kungörelsen anslås på församlingens anslagstavla och publiceras i en tidning.

Enligt 3 mom. ska meddelande om så kallade sämjoval, där endast det antal kandidater som ska väljas har uppställts och röstningen därmed inte genomförs, ske på samma sätt.

**39 §.** *Röstningslokalen och materialet samt valnämndens och valbiträdenas närvaro.* I paragrafen föreskrivs om valnämndens ansvar för att se till att röstningsstället är i ändamålsenlig ordning och att där finns allt röstningsmaterial som behövs.

I 3 mom. föreskrivs om valnämndens närvaro på röstningsstället. Valnämnden ska också se till att det på röstningsstället finns valbiträden som vid behov hjälper de röstande.

**40 §.** *Inledande av röstningen.* I paragrafen föreskrivs om de åtgärder som valnämndens ordförande eller vice ordförande ska vidta innan valförrättningen inleds. Ordföranden eller vice ordföranden ska förklara att valförrättningen inleds, meddela de närvarande vilka val som förrättas och ge övriga anvisningar om röstningsförfarandet samt visa de närvarande att valurnan är tom när röstningen inleds och därefter stänga urnan. Efter att valurnan stängts får den inte öppnas förrän röstningen avslutats och rösträkningen börjar.

För att upprätthålla ordningen på röstningsstället finns det i 3 mom. en bestämmelse som förbjuder diskussion på röstningsstället.

**41 §.** *Utredande av rösträtt.* Vid ankomsten till röstningsstället ska den röstande anmäla sig till valnämnden. Valnämnden ska se till att den röstande inte ges en röstsedel innan han eller hon har konstaterats vara röstberättigad i valet. För att påvisa detta är den röstande skyldig att styrka sin identitet för valnämnden.

**42 §.** *Röstning i församlingsval.* Paragrafen innehåller anvisningar om röstningsförfarandet på röstningsstället på valdagen. Den röstande ska på det sätt som anges i 1 mom. tydligt anteckna numret på kandidaten på röstsedeln. Anteckningen ska göras i ett valbås på röstningsstället så att valhemligheten bevaras.

När den röstande har gjort sin anteckning på röstsedeln ska han eller hon överlämna den hopvikt till valnämnden, som förser den med församlingens stämpel. Därefter lägger den röstande röstsedeln i valurnan.

Vid röstningen får man vid behov anlita ett biträde på samma sätt som vid förhandsröstning. Som biträde får dock inte anlitas någon som är kandidat i valet. Biträdet har tystnadsplikt som anknyter till valhemligheten.

Enligt 4 mom. ska valnämnden anteckna i röstlängden att den röstande har röstat.

**43 §.** *Rätt att rösta när röstningstiden löper ut.* I paragrafen föreskrivs att alla röstande som befinner sig i vallokalen och dess väntrum när röstningstiden löper ut får rösta. De röstande ska dock underrättas om att röstningstiden löpt ut och dörrarna ska samtidigt stängas.

**44 §.** *Avbrytande av valförrättningen.* Om valförrättningen måste avbrytas under valdagen, är valnämnden skyldig att ta hand om valurnan och röstlängden och hålla dem under uppsikt. Valurnan får inte öppnas om valförrättningen avbryts. Enligt det föreslagna 40 § 2 mom. får en valurna som stängts när röstningen inleddes inte öppnas förrän rösträkningen börjar efter att röstningen har avslutats.

**45 §.** *Förande av protokoll.* I paragrafen föreskrivs att protokoll ska föras vid valförrättningen. I bestämmelsen har beaktats att röstning kan ske i flera röstningsområden samtidigt eller på flera röstningsställen. På alla röstningsställen ska protokoll föras. Protokollen fogas till valnämndens protokoll i vilket valresultatet antecknas och till vilket en besvärsanvisning fogas.

**46 §.** *Närvaro av valmansföreningens ombud.* Ett ombud för en valmansförening eller dennes ersättare har rätt att vara närvarande vid valnämndens sammanträde då röstsedlarna räknas och valresultatet konstateras. Rätten att vara närvarande gäller uttryckligen ombudet för en valmansförening som inte är kandidat i valet. Därmed har andra medlemmar som representerar valmansföreningen inte rätt att närvara. Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan och föreslås bli oförändrad.

**47 §.** *Rösträkning.* I 1 mom. föreskrivs att valkuverten med förhandsröster ska öppnas efter att röstningen avslutas, röstsedlarna stämplas och, utan att de öppnas, läggas i valurnan tillsammans med de röster som getts under valdagen.

Enligt det föreslagna 2 mom. kan räkningen av de röstsedlar som getts vid förhandsröstningen dock inledas på valdagen vid en tidpunkt som valnämnden bestämmer, tidigast sex timmar innan röstningen slutar. Om röstningen avslutas på söndagen klockan 20.00, kan räkningen av förhandsröster således inledas tidigast klockan 14.00 samma dag. För att valhemligheten ska kunna tryggas kan räkningen av förhandsröster dock inledas innan valet avslutats endast om antalet godkända valkuvert i förhandsröstningen överstiger 50 och det finns grund för att anta att fler än 50 personer kommer att utnyttja sin rösträtt på valdagen och att det inte finns någon anledning att anta att tryggandet av valhemligheten förutsätter något annat förfarande.

Räkningen av förhandsröster inleds med att röstsedlarna stämplas. De röstsedlar som är ogiltiga avskiljs till en särskild grupp. I övrigt sorteras röstsedlarna enligt respektive kandidat.

I 3 mom. föreskrivs om rösträkningen efter att röstningen avslutats. I situationer som avses i 1 mom. beaktas förhandsrösterna automatiskt i och med att de har lagts i valurnan. Om valnämnden har börjat räkna förhandsrösterna i förväg, ska den se till att alla röster beaktas.

Enligt 4 mom. ska valnämnden slutföra rösträkningen utan avbrott. Om räkningen av någon anledning avbryts, ska valnämnden se till att alla uträkningar och röstsedlar förvaras under uppsikt.

**48 §.** *Ogiltiga röstsedlar.* Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen om ogiltiga röstsedlar i valordningen för kyrkan. Till 1 mom. har dock fogats en ny 2 punkt, enligt vilken en röstsedel är ogiltig även när ett valkuvert från förhandsröstningen innehåller flera än en röstsedel som gäller samma val. Val av gemensamma kyrkofullmäktige och val av församlingsrådet betraktas dock som separata val. Till denna del motsvarar bestämmelsen 85 § 1 mom. 1 punkten i den allmänna vallagen.

Som obehörig betraktas enligt 2 mom. inte en sådan anteckning på röstsedeln som endast förtydligar på vilken kandidat den röstande har avsett att rösta.

**49 §.** *Kandidaternas jämförelsetal.* I paragrafen beskrivs det proportionella valsättet vid församlingsval. Valresultatet påverkas både av kandidatlistans hela antal röster och av kandidatens personliga röstetal.

Enligt 1 mom. räknas jämförelsetal ut för samtliga kandidater i valet. Först ställs kandidaterna på kandidatlistan för respektive valmansförening i den ordning som deras personliga röstetal utvisar. Därefter ges den som fått flest röster hela antalet röster för listan som jämförelsetal, den som fått näst mest ges hälften, den som fått tredje mest en tredjedel, den som fått fjärde mest en fjärdedel och så vidare. Jämförelsetal ges också för kandidater som inte har fått en enda personlig röst i valet.

I 2 mom. beaktas situationer där en kandidat inte längre är valbar eller har avlidit. Då räknas de röster som kandidaten har fått den kandidatlista till godo för vilken han eller hon varit kandidat.

**50 §.** *Bestämmande av valresultatet samt suppleanter.* Valresultatet bestäms utifrån de jämförelsetal som respektive kandidat har fått. Valresultatet räknas särskilt för varje församling för val av medlemmar av kyrkofullmäktige, val av medlemmar från församlingen till gemensamma kyrkofullmäktige samt för val av medlemmar av församlingsrådet. Namnen på kandidaterna för olika kandidatlistor och deras jämförelsetal skrivs i den ordning som jämförelsetalen anger. Av kandidaterna i denna namnserie väljs så många kandidater, från namnseriens början, som ska väljas vid valet.

Enligt 2 mom. utses till suppleanter för dem som valts från en kandidatlista de kandidater på kandidatlistan som inte blivit valda, i den ordning som kandidaternas jämförelsetal anger.

**51 §.** *Val utan röstningsförfarande.* I paragrafen föreskrivs om särskilda situationer då församlingsval inte förrättas och då kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet väljs genom så kallat sämjoval. För att utse ordinarie medlemmar och suppleanter ska val dock förrättas, om det för valet har inlämnats endast en godkänd kandidatlista där det finns fler kandidater än det ska väljas medlemmar i valet och valmansföreningen inte har gjort en anmälan enligt 1 mom.

**52 §.** *Fastställande av valresultatet.* Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan. Valnämnden ska fastställa valresultatet vid ett sammanträde som hålls senast den tredje dagen efter att församlingsvalet avslutats, dvs. på onsdagen efter valdagen. Dessutom ska valnämnden se till att valprotokollet med besvärsanvisning finns framlagt på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli under dess öppettider under hela besvärstiden. Meddelande om att protokollet finns framlagt ska också ges på det sätt som föreskrivs.

Valnämnden ska meddela valresultatet till församlingens och de kyrkliga samfälligheternas organ samt till varje kandidat som valts till medlem eller ersättare. Meddelandet ges i informationssyfte. Meddelandet som gäller ändringssökande anses ha givits enligt 24 kap. 11 a § i den föreslagna kyrkolagen.

**53 §.** *Arkivering av röstningsmaterial.* Enligt paragrafen ska valprotokollet och de uträkningar som gäller valresultatet förvaras i församlingens arkiv. I 2 mom. föreskrivs om förvaringen av röstsedlarna och kandidatlistorna.

Om besvär har anförts över valet ska röstsedlarna sändas i ett förseglat omslag till den förvaltningsdomstol som behandlar ärendet.

*Undantagsval i församlingen*

**54 §.** *Bildande av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd utan att val förrättas.* Enligt 23 kap. 10 § 1 mom. i den föreslagna kyrkolagen bildas kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet utifrån resultatet i det föregående valet om det under en valperiod sker en förändring i församlingsindelningen, en församling går med i eller ut ur en kyrklig samfällighet eller om en kyrklig samfällighet grundas eller upplöses. Situationerna där församlingsindelningen förändras är mycket olika. I praktiken har det uppstått ovisshet om enligt vilket vals kandidatlistor dessa så kallade pappersval förrättas. Därför föreslås en bestämmelse om hur organen ska bildas.

Kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige ska bildas utifrån de kandidatlistor som användes vid de föregående valen av kyrkofullmäktige och eventuellt även av gemensamma kyrkofullmäktige. Om en församling ansluter sig till en kyrklig samfällighet ska dess församlingsråd bildas utifrån kandidatlistorna vid de vid de föregående valen av kyrkofullmäktige. Om en församling slås samman med en befintlig församling i en kyrklig samfällighet bildas dess församlingsråd utifrån kandidatlistorna vid de föregående valen av kyrkofullmäktige och församlingsrådet. Församlingsrådet bildas efter det att gemensamma kyrkofullmäktige har bildats. Då ska bestämmelserna om fördelning av platser i organen iakttas.

I 2 mom. föreskrivs att om det inte har funnits ett tillräckligt antal kandidater för gemensamma kyrkofullmäktige bestäms de extra medlemmarna utifrån kandidatlistorna för församlingsrådet.

Förrättande av så kallade pappersval hör till valnämndens uppgifter. Den ska också underrätta församlingsmedlemmarna samt de valda och deras ersättare om valresultatet på det sätt som föreskrivs i 52 §.

**55 §.** *Övriga undantagsval i församlingen.* I paragrafen bestäms om situationer där församlingsval måste förrättas vid en exceptionell tidpunkt. Vid undantagsval i församlingen bestämmer domkapitlet valdagen och de utsatta tiderna och dagarna för valförrättningarna. Undantagsval i församlingen kan bli aktuellt bland annat om det inom utsatt tid inte har inlämnats godtagbara kandidatlistor eller om för få kandidater har ställts upp. Undantagsval blir också aktuellt om valåtgärderna inte har vidtagits inom utsatt tid, om de som blivit valda förlorar sin valbarhet under valperioden så att deras antal minskar till under tre fjärdedelar, om valet upphävs till följd av besvär eller om det under valperioden sker en förändring i församlingsindelningen.

Om förutsättningarna för undantagsval uppfylls, ska församlingens valnämnd eller organets ordförande informera domkapitlet att undantagsval måste förrättas i församlingen.

Mandatperioden för dem som valts i undantagsval löper ut vid utgången av den löpande valperioden.

**56 §.** *Valåtgärder vid sammanslagningar av församlingar.* Val ska förrättas av valnämnden. I paragrafen föreskrivs om vilken valnämnd som ansvarar för att förrätta val när församlingar slås samman. När församlingsindelningen ändras så att gamla församlingar upplöses och bildar en ny, ska valnämnden enligt 13 kap. 8 § i kyrkoordningen utses av organisationskommissionen. Eftersom valnämnden enligt förslaget ska vara central valmyndighet, finns det inte längre behov av att nämna kyrkofullmäktige, kyrkorådet eller församlingsrådet som i den gällande valordningen för kyrkan.

**57 §.** *Församlingsval under det år som föregår en ändring i församlingsindelningen.* Vid församlingsval som förrättas under det år som föregår ikraftträdandet av en ändring i församlingsindelningen ska den nya församlingsindelningen iakttas. Behörigheten att vara stiftande medlem i en valmansförening bestäms också i enlighet med den nya indelningen.

3 kap. **Direkt kyrkoherdeval**

**58 §.** *Bestämmande av valdag och valprov.* I 1 mom. föreskrivs om domkapitlets behörighet att bestämma när direkt kyrkoherdeval ska förrättas. Beslutet om tidpunkten för valet kan fattas genast i samband med beslutet om valförslaget, eftersom ändring i valförslaget inte längre kan sökas genom besvär. Samtidigt kan domkapitlet besluta om andra förberedelser inför valet som hör till dess uppgifter.

Domkapitlet ålägger valkandidaterna att som valprov förrätta högmässogudstjänsten på de söndagar som domkapitlet bestämmer. Domkapitlet bestämmer även i vilken kyrka valprovet ska avges. I regel avges valprov i församlingens huvudkyrka. Om församlingen är tvåspråkig ska den gudstjänst som utgör valprovet förrättas på vartdera språket. Domkapitlet kan av särskilda skäl befria en valkandidat från att förrätta gudstjänsten.

I sak motsvarar paragrafen gällande bestämmelser.

**59 §.** *Kungörelse om valkandidater och valprov.* Domkapitlet ska göra upp en valkungörelse som innehåller den information som anges i 1 mom. I kungörelsen kan inte tas in en sådan personbedömning av de på förslag uppförda kandidaterna som enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är sekretessbelagd. Kungörelsen ska sändas till kyrkoherden, som ska se till att kungörelsen anslås på församlingens anslagstavla enligt 2 mom.

**60 §.** *Ofullständigt valförslag och ändring av valförslag.* Paragrafen motsvarar 6 kap. 23 § i kyrkoordningen som ändrades efter kyrkomötet beslut i november 2011. Det föreslås att bestämmelsen ska flyttas till valordningen eftersom den gäller åtgärder som föregår ordinarie val. I paragrafens 1 mom. regleras förfarandet då kandidaten inte förrättar en provgudstjänst. Inga ändringar i sak föreslås i gällande praxis.

I paragrafens 2 mom. regleras de situationer då domkapitlet måste avbryta valförrättandet. Inte heller i detta föreslås några ändringar.

Paragrafens 3 mom. gäller komplettering av ett ofullständigt valförslag.

**61 §.** *Tidpunkt för val, röstningsställe och förhandsröstning.* I paragrafen föreskrivs om tidpunkten för direkt kyrkoherdeval i förhållande till valprovsdagarna och om röstningsställena samt om tiden för förhandsröstning och förhandsröstningsställena.

Paragrafens 1 mom. gäller ordinarie valdagar. Valet ska inledas den andra söndagen efter det sista valprovet och förrättas enligt församlingens beslut antingen under en eller två dagar. Valnämnden beslutar om röstningstiderna, röstningsställena och vallokalerna.

I 2 mom. föreskrivs om förhandsröstning och därtill hörande hemmaröstning. Paragrafen motsvarar den ändring som godkändes av kyrkomötet i november 2011. Vid sidan av pastorsexpeditionen kan röstningen dock även ske på församlingens kansli, eftersom församlingarna på grund av centralregistren inte nödvändigtvis längre har en pastorsexpedition.

**62 §.** *Röstlängd.* I paragrafen föreskrivs om upprättandet och justeringen av röstlängden vid direkt kyrkoherdeval samt om behandlingen av rättelseyrkanden som framställts i samband med justeringen vid valnämndens möte.

**63 §.** *Valkungörelse.* Valnämnden ska sätta upp en kungörelse om det direkta kyrkoherdevalet och när det inleds samt om platserna och tiderna för röstningen. En kungörelse av domkapitlet som avses i 58 § avviker från valnämndens kungörelse i och med att betoningen i den förstnämnda ligger på att presentera kandidaterna i förslagsrummet, medan man i valnämndens kungörelse informerar om när och var valet hålls. Valnämndens kungörelse ska sättas upp på församlingens anslagstavla och publiceras i en tidning inom de tidsfrister som anges i bestämmelsen. Kungörelsen ska finnas anslagen på församlingens anslagstavla tills valet har avslutats.

**64 §.** *Röstsedel.* I paragrafen föreskrivs om röstsedelns innehåll och tekniska utformning.

**65 §.** *Anslag på röstningsstället.* I paragrafen föreskrivs om anslag som ska läggas fram på röstningsstället.

**66 §.** *Röstning.* I paragrafen föreskrivs om röstningen och de anteckningar som ska göras på röstsedeln. En röstande ska göra en anteckning i den kolumn där namnet på den kandidat som han eller hon röstar på finns.

**67 §.** *Rösträkning, fastställande av valresultat och kungörelse av resultatet.* I 1 mom. föreskrivs om rösträkningen. På bedömning av ogiltiga röstsedlar, rösträkning och fastställande av valresultatet tillämpas samma bestämmelser som vid församlingsval. Således är det vid behov möjligt att börja räkna förhandsröster innan röstningen på den sista valdagen avslutas.

I 2 mom. föreskrivs om förande av protokoll över valet och kungörelse av valresultatet samt om arkivering av valmaterialet.

**68 §.** *Övriga bestämmelser som tillämpas på valet.* På direkt kyrkoherdeval tillämpas huvudsakligen samma bestämmelser som på församlingsval. Till denna del hänvisas det i 1 mom. till de bestämmelser som ska tillämpas.

Paragrafens 2 mom. gäller sådana specialfall där två eller flera församlingar har en gemensam kyrkoherdetjänst. Då ska röstningen och den högmässogudstjänst som utgör valprov förrättas i alla de församlingar som har en gemensam kyrkoherdetjänst och som valet gäller.

4 kap. **Val som förrättas i stiftet**

Det föreslagna kapitlet gäller val som förrättas i stiftet. Dessa är val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet, biskopsval samt val av kontraktsprostar som förrättas i prosterierna och val av prästassessor i domkapitlet. Paragraferna innehåller således närmare bestämmelser till 23 kap. 13–18 § i den föreslagna kyrkolagen.

*Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet*­

**69 §.** *Tidpunkten för val och förhandsröstning.* Bestämmelsen om tidpunkten för valet av medlemmar av stiftsfullmäktige och av ombud till kyrkomötet har flyttats från kyrkolagsnivå till valordningen för kyrkan som en intern norm. Samtidigt har tidpunkten för val flyttats från måndag till tisdag på de grunder som beskrivs närmare i den allmänna motiveringen.

I 2 mom. föreskrivs i korthet om att även förhandsröstning är tillåten.

**70 §.** *Stiftets valnämnd.* I paragrafen föreskrivs om tillsättandet av en valnämnd som avses i 23 kap. 19 § 3 mom. i den föreslagna kyrkolagen. Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen.

Domkapitlet ska tillsätta valnämnden under september månad det år som föregår valåret. Domkapitlet ska också meddela församlingarna och stiftets präster att valnämnden har tillsatts. Meddelandet till församlingarna ska delges de förtroendevalda i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Domkapitlet ska även bistå valnämnden.

I 2 mom. föreskrivs om valnämndens arbete. Domkapitlet utser valnämndens ordförande i beslutet om att tillsätta nämnden. Valnämnden utser inom sig en vice ordförande. Vidare föreskrivs det i bestämmelsen om rätten att underteckna protokoll och expeditioner samt om justering av valnämndens mötesprotokoll.

**71 §.** *Röstlängder.* Paragrafen motsvarar den gällande 4 kap. 2 § i valordningen för kyrkan, men det föreslås att tidsfristerna för valförberedelser tidigareläggs med en månad. Enligt de nuvarande bestämmelserna ska exempelvis valmansföreningarnas stiftelseurkunder sändas till valnämnden senast den 15 december, vilket gör att valnämnden och valmansföreningarna då blir tvungna att arbeta under jultiden om det behövs ändringar eller rättelser. Att tidigarelägga tidtabellen med en månad gör det också möjligt att tidigarelägga kandidatuppställningen och därmed en publicering av sammanställningen av kandidatlistorna redan i december, varvid kandidaterna får veta sina kandidatnummer tidigare än i nuläget.

För val av prästmedlemmar av stiftsfullmäktige och prästombud vid kyrkomötet ska domkapitlet upprätta en röstlängd över prästerna enligt matrikeln. Valnämnden ska sända ett utdrag ur röstlängden till alla kontraktsprostar.

Röstlängden bestämmer inte endast prästernas rösträtt. Eftersom även präster som flyttat till stiftet efter att röstlängden har upprättats, men före valdagen har rösträtt, inverkar det inte på prästernas rösträtt att den har upprättas tidigare. Kontraktsprosten svarar för att komplettera och korrigera röstlängden.

Paragrafens 2 mom. gäller den röstlängd som upprättas för val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud. Kyrkoherden ska se till att valnämnden inom utsatt tid får röstlängden över medlemmarna av kyrkofullmäktige eller av församlingsrådet och de medlemmar som från församlingen valts in i gemensamma kyrkofullmäktige. Om en medlem av ett organ har rätt att rösta i val av prästmedlemmar och prästombud, ska det i röstlängden antecknas en lekmannaersättare från samma kandidatlista.

**72 §.** *Röstetal vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud.* Paragrafen motsvarar den gällande 4 kap. 4 § i valordningen, men bestämmelsen i den gällande kyrkolagens 20 kap. 5 § 2 mom. om hur röstkoefficienterna bildas och valresultatet bestäms har tagits in i paragrafens 1 mom. Räkningen av valresultatet är en kyrkointern fråga och kan regleras i valordningen.

Paragrafens 1 mom. har förtydligats så att röstetalen alltid ska räknas enligt det lagstadgade totala antalet mandat för förtroendevalda och inte enligt den situation som eventuellt råder i församlingen.

I övrigt motsvarar paragrafen 4 kap. 4 § i valordningen för kyrkan. I 2 mom. anges den folkmängd som ska beaktas vid uträkningen av rösternas viktkoefficienter. Med folkmängd avses antalet närvarande medlemmar i församlingen i enlighet med 3 kap. 2 § 3 mom. i kyrkolagen.

Kyrkoherden ska enligt 3 mom. senast den 25 januari under valåret sända ett meddelande om folkmängden i församlingen till valnämnden. Valnämnden ska före den 1 februari under valåret separat för varje församling räkna röstetalet för varje medlem av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.

Enligt 4 mom. ska uppgifter om folkmängden och antalet röstberättigade samt röstetalet och hur rösterna fördelar sig mellan de röstberättigade fogas till eller antecknas i valnämndens protokoll.

**73 §.** *Handlingar som riktas till valnämnden.* I paragrafen föreskrivs att de handlingar som riktas till valnämnden ska sändas till domkapitlet och de handlingar som gäller den lekmannamedlem och det lekmannaombud som utses från Åland till prosteriets kontraktsprost. Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen.

**74 §.** *Kandidatuppställning.* Paragrafen innehåller bestämmelser om kandidatuppställningen i alla fyra valen, dvs. kandidatuppställningen av prästmedlemmar av stiftsfullmäktige och prästombud vid kyrkomötet samt lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaombud vid kyrkomötet. Paragrafen motsvarar bestämmelsen i den gällande valordningen, men inlämnandet av stiftelseurkunden har tidigarelagts med en månad enligt motiveringen till 71 §. Stiftelseurkunden ska sändas till domkapitlet senast den 15 november, om inte något annat följer av tidsfristsbestämmelsen i 2 § 2 mom. På stiftelseurkunden och kandidatlistan samt insändande och offentliggörande av dem tillämpas i övrigt samma bestämmelser som för församlingsval.

**75 §.** *Kandidatuppställning på Åland.* Paragrafens 1 mom. motsvarar den gällande bestämmelsen och föreslås bli oförändrad i sak.

Den gällande kyrkolagens 22 kap. 6 § 1 mom. har delvis tagits in i paragrafen som dess 2 mom. På motsvarande sätt har 2 mom. i samma paragraf i kyrkolagen tagits in som 3 mom.

**76 §.** *Behandling av stiftelseurkunder.* Paragrafen föreskriver om behandlingen av stiftelseurkunderna i valnämnden. På behandlingen av stiftelseurkunder tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om behandlingen av dem vid församlingsval. Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan, men beaktar den tidigarelagda tidsfristen enligt motiveringen till 71 §. Enligt paragrafen ska domkapitlet inledningsvis granska stiftelseurkunderna senast den 30 november det år som föregår valåret.

**77 §.** *Godkännande av stiftelseurkunderna och uppgörande av sammanställning av kandidatlistorna.* I paragrafen föreskrivs att valnämnden senast den 15 december det år som föregår valåret för alla fyra val ska fatta de beslut om stiftelseurkunderna och sammanställningarna av kandidatlistorna som nämns i bestämmelsen. Även här har valnämndens tidtabell tidigarelagts med en månad. Paragrafen motsvarar i övrigt den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan.

I 2 mom. föreskrivs om löpande numrering av kandidatlistorna. I valet av kyrkomötesombud fortsätter kandidatlistornas numrering från det sista numret i valet av medlemmar av stiftsfullmäktige.

**78 §.** *Röstsedel och andra valhandlingar.* Paragrafen innehåller bestämmelser om röstsedeln och andra valhandlingar. Enligt 1 mom. ska röstsedlarna vara av samma storlek och tekniska utformning som de som används vid församlingsval. Färgen på röstsedlarna varierar dock vid olika val.

Kyrkostyrelsen ska fortfarande ha hand om valhandlingarna och ska sända nödvändiga valhandlingar och röstsedlar till stiftens valnämnder, vilka i sin tur bland annat ansvarar för att röstsedlarna sänds ut. Bortsett från röstsedlarna har man i praktiken till stor del övergått till elektroniska valhandlingar.

I 3 mom. föreslås en ny bestämmelse om färgen på pappret för sammanställningen av kandidatlistorna. Kandidatlistorna ska ha samma färg som röstsedlarna i respektive val. I praktiken har valnämnderna i stiften redan nu förfarit så som i den föreslagna bestämmelsen.

**79 §.** *Valmöten.* Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan. Prästerna röstar på prästmöten som ordnas prosterivis och lekmännen på valmöten som ordnas församlingsvis.

I 1 mom. finns bestämmelser om prästernas valmöten och i 2 mom. om lekmännens valmöten.

**80 §.** *Förhandsröstning vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.* I paragrafen föreskrivs om möjligheten att rösta på förhand i både val av medlemmar av stiftsfullmäktige och av ombud till kyrkomötet. I fråga om möjligheten till förhandsröstning för präster föreslås några ändringar. En ny sak är möjligheten till förhandsröstning även i val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud.

Om en präst inte kan infinna sig till prosteriets kontraktsmöte kan han eller hon rösta per post. För poströstning talar fortfarande det faktum att valmötena ordnas prosterivis. En röstberättigad präst kan bo mycket långt ifrån den plats där valmötet hålls, i regel den ort där kontraktsprostens församling finns.

I paragrafens 2 mom. föreskrivs om förhandsröstning vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud. Valmötena ska ordnas församlingsvis. För att trygga hanteringen av röstsedlarna är det motiverat att förhandsröstningen sker i den röstberättigades egen församling och inte per post. Enligt förslaget ska förhandsröstningen ske på onsdag och torsdag under den vecka som föregår valdagen, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms om förhandsröstning i församlingsval. Enligt bestämmelsen sker förhandsröstningen på församlingens pastorsexpedition eller, om en sådan inte finns, på något annat ställe som kyrkoherden bestämmer. När kyrkoherden kallar de röstberättigade lekmännen till valmöte ska de samtidigt underrättas om möjligheten till förhandsröstning samt var och när man kan rösta. Ena dagen ska röstningsstället vara öppet klockan 15–19 för att det ska vara möjligt att förhandsrösta utanför ordinarie arbetstid.

Förhandsröstningsmaterial är röstsedeln, valkuvertet och förteckningen över dem som röstat på förhand. Det är viktigt att man i samband med förhandsröstningen säkerställer att den röstande har rätt att rösta i valet. Kyrkoherden ansvarar för att förhandsrösterna och förteckningen över dem som röstat finns tillgängliga på det egentliga valmötet. En medlem av kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller gemensamma kyrkofullmäktige som har röstat på förhand får inte rösta en gång till även om denne är närvarande vid valmötet. En ersättare har inte heller rätt att rösta, om det inte är fråga om en ersättare som avses i 23 kap. 14 § 2 mom. i den föreslagna kyrkolagen.

**81 §.** *Förberedelser inför valmöten.* I paragrafen föreskrivs om förberedelser inför valmöten och vem som ansvarar för dem. Paragrafen motsvarar de gällande bestämmelserna i valordningen för kyrkan.

Kyrkoherden ansvarar för förberedelserna inför val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud. Det egentliga valmötet ska dock ledas av ordföranden för kyrkofullmäktige eller vice ordföranden för församlingsrådet.

Kontraktsprosten ansvarar för förberedelserna inför val av prästmedlemmar och prästombud.

**82 §.** *Röstning vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet.* På röstning och stämpling av röstsedlar tillämpas samma bestämmelser som vid församlingsval. Varje röstberättigad röstar således på en kandidat. I momentet ingår också en bestämmelse om röstning i församlingarna i landskapet Åland, där man röstar på en kandidatlista enligt 75 §. Bestämmelsen motsvarar till denna del 22 kap. 6 § 1 mom. i den gällande kyrkolagen.

Paragrafens 2 mom. är nytt och reglerar förfarandet med förhandsröster. Vid valmötet öppnas valkuvertet med förhandsrösten när röstningen börjar, varefter röstsedeln stämplas och läggs i valurnan.

I 3 mom. bestäms om situationer där valmötets ordförande bedömer att den som röstat inte har rösträtt. Då ska röstsedeln inte läggas i valurnan bland de andra rösterna, utan tillslutas i ett separat kuvert försett med den röstandes namn. Alternativt lämnas valkuvertet med förhandsrösten oöppnat och sänds till valnämnden. Grunderna för avgörandet ska antecknas i det protokoll som förs vid valmötet.

**83 §.** *Åtgärder för att avsluta röstningen och valmötets protokoll.* I paragrafen regleras de åtgärder som valmötets ordförande ska vidta när röstningen avslutas. Antalet röstsedlar ska räknas, men för att valhemligheten ska bevaras får de inte öppnas. Således räknas de röster som kandidaterna fått ännu inte i detta skede. Därefter ska röstsedlarna läggas in i ett omslag som förseglas och sändas till valnämnden.

I 2 mom. föreskrivs om protokollet över valförrättningen och dess innehåll. Vid behov ska även anteckningar enligt 82 § 3 mom. göras i protokollet. Det justerade protokollet ska sändas till valnämnden med röstsedlarna.

**84 §.** *Räkning och fastställande av valresultatet.* Paragrafen innehåller bestämmelser om räkningen och fastställandet av resultatet i alla fyra val som görs i valnämnden. Vid rösträkningen och fastställandet av resultatet iakttas i tillämpliga delar samma bestämmelser som vid församlingsval. Vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud ska de röstantal som avses i 72 § beaktas. Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan.

**85 §.** *Meddelande av valresultatet och utfärdande av fullmakter.* Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärderna i samband med meddelandet av valresultatet, vilka hör till valnämndens uppgifter. Valnämnden ska också utfärda fullmakt för dem som blivit invalda. Bestämmelsen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan.

**86 §.** *Arkivering av valhandlingar.* Valprotokollet och uträkningen av valresultatet ska även vid dessa val förvaras permanent på samma sätt som vid församlingsval. Däremot förvaras röstsedlar och sammanställningar av kandidatlistorna endast tills följande val har förrättats. Förvaringen ska ske i domkapitlets arkiv.

*Biskopsval*

**87 §.** *Inledande av valåtgärder och bestämning av antalet röstberättigade.* Enligt 18 kap. 1 b § i förslaget till kyrkoordning ska domkapitlet bestämma att biskopsval ska förrättas när tjänsten har blivit ledig. I den här paragrafen föreskrivs närmare om domkapitlets åtgärder och om valet av lekmannaelektorer i församlingarna.

I 1 mom. föreskrivs om tidpunkten för val. Det kan förrättas tidigast 30 dagar efter utgången tidsfristen för godkännandet av valmansföreningarnas stiftelseurkunder. Den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan har inte ändrats i sak.

I 2 mom. föreskrivs om bestämningen av antalet röstberättigade präster och lektorer.

Enligt 3 mom. ska varje församling utse åtminstone en lekmannaelektor. De övriga elektorerna utses i förhållande till församlingarnas folkmängd enligt en fördelning som domkapitlet bestämmer. Folkmängden bestäms då enligt folkmängden den sista dagen det år som föregår beslutet om att val ska förrättas. Detta motsvarar den gällande bestämmelsen i 18 kap. 3 § 2 mom. 6 punkten i kyrkolagen. Med folkmängd avses antalet medlemmar som antecknats som närvarande i enlighet med 3 kap. 2 § 3 mom. i kyrkolagen.

**88 §.** *Röstlängder vid biskopsval.* I paragrafen föreskrivs om upprättandet av röstlängder. Domkapitlet ska upprätta en röstlängd över stiftets präster och lektorer utifrån matrikeluppgifterna och sända ett utdrag som gäller prosteriet till respektive kontraktsprost. På grundval av röstlängden ska domkapitlet bestämma antalet lekmannaelektorer och även fördela dem mellan församlingarna på det sätt som föreskrivs i det föreslagna 87 § 3 mom. Antalet lekmannaelektorer för varje församling ska också meddelas församlingarnas kyrkoherdar.

I 2 mom. föreskrivs i enlighet med gällande bestämmelser om kontraktsprostens uppgifter vid upprättandet av röstlängden i prosteriet.

I 3 mom. finns bestämmelser om vilka uppgifter domkapitlen och ärkestiftets kontraktsprostar har vid upprättandet av röstlängden för val av ärkebiskop. Till skillnad från vad som nu gäller ska kontraktsprostarna i ärkestiftet enligt bestämmelsen utöver de lekmannaombud vid kyrkomötet som bor i prosteriet i röstlängden även anteckna de lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och medlemmar av Kyrkostyrelsen som är bosatta inom prosteriet.

**89 §.** *Utövande av rösträtt vid val av ärkebiskop och val av biskop* I paragrafen föreskrivs om hur rösträtten ska utövas vid val av ärkebiskop eller biskop om en och samma person har rösträtt på flera grunder. Paragrafens 1 mom. gäller val av ärkebiskop, och inga ändringar i den gällande bestämmelsen föreslås.

Även i biskopsval kan det uppstå situationer där en person har rösträtt på flera grunder. Personen kan samtidigt vara kyrkomötesombud, lekmannamedlem av domkapitlet eller lekmannamedlem av stiftsfullmäktige. Det föreslås därför att det till 2 mom. fogas en ny bestämmelse enligt vilken 1 mom. 3 punkten även ska tillämpas på biskopsval.

**90 §.** *Valmansföreningar och kandidatuppställning.* Paragrafen hänför sig till den föreslagna 18 kap. 1 c § i kyrkoordningen.

Paragrafen motsvarar i sak den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan. Nytt är dock att en valmansförening enligt det föreslagna 2 mom. ska ha 30 i valet röstberättigade personer som stiftande medlemmar för att få ställa upp en kandidat vid biskopsval. Förslaget behandlas närmare i den allmänna motiveringen. Vidare föreskrivs det i momentet att en och samma person får vara stiftande medlem i endast en valmansförening, vilket i och för sig kan anses självklart utifrån de allmänna valbestämmelserna.

**91 §.** *Behandling av stiftelseurkunder.* I paragrafen ges bestämmelser om domkapitlets uppgifter efter att kandidatuppställningen har avslutats. Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan.

**92 §.** *Godkännande av stiftelseurkunder och förberedelser inför valet.* I 1 mom. föreskrivs om domkapitlets slutliga godkännande av stiftelseurkunderna samt om domkapitlets andra förberedelser inför valet inom den utsatta tidsfristen.

Enligt 2 mom. ska domkapitlen se till att kandidatförteckningen och röstsedlarna trycks. Röstsedlarna ska vara av samma storlek och tekniska utformning som de som används vid församlingsval.

**93 §.** *Valförrättningen vid biskopsval.* I paragrafen föreskrivs om ledningen av valmöten samt röstningsställen vid biskopsval. Den motsvarar de gällande bestämmelserna i valordningen för kyrkan.

**94 §.** *Röstning i biskopsval.* Paragrafen motsvarar i huvudsak den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan. Enligt 3 kap. 3 § i den gällande valordningen för kyrkan ska de röstande rösta på en präst som ställts på förslag och som de med hänsyn till gudsfruktan, lärdom och förmåga finner vara mest skickad till det lediga biskopsämbetet. Denna formulering härrör från den tid då det inte fanns på förhand uppställda kandidater i biskopsval utan elektorerna fick rösta på vilken präst som helst. Ordföranden för valmötet var dessutom skyldig att påminna de röstande om detta.

Det föreslås att detta förfarande frångås och enligt 1 mom. ska röstningen gå till på samma sätt som vid församlingsval. I praktiken kan de röstberättigade fortfarande bedöma de uppställda prästerna även med avseende på deras gudsfruktan, lärdom och förmåga.

Vid valförrättningen är diskussion inte tillåten. Detta förutsätter att de röstande har haft möjlighet att skaffa information om kandidaterna på förhand. I praktiken ordnas biskopsval numera så att det till exempel hålls gemensamma valpaneler för kandidaterna inom stiftet innan den egentliga valdagen. Oftast har kandidaterna och deras valmansföreningar också egna webbplatser.

Paragrafens 2 mom. möjliggör förhandsröstning i biskopsval. En röstberättigad som inte har möjlighet att delta i valmötet kan fortfarande rösta per post. Valmötets ordförande, dvs. kontraktsprosten, ska när röstningen börjar se till att förhandsrösterna läggs i samma valurna som de röster som avges vid valmötet.

I 3 mom. föreskrivs om hanteringen av förhandsröster vid valmötet i situationer då ordföranden konstaterar att den som röstat inte har rösträtt i valet.

Eftersom ett preliminärt valresultat räknas redan i samband med det valmöte som kontraktsprosten håller, har det i 4 mom. tagits in en bestämmelse om röstsedlars ogiltighet.

**95 §.** *Protokollet vid biskopsval.* Vid valförrättningen ska protokoll föras. I 1 mom. föreskrivs om protokollets innehåll samt om undertecknande och justering av det. I egenskap av ordförande för valmötet ska kontraktsprosten se till att protokollet och röstsedlarna sänds till domkapitlet på det sätt som bestäms i 2 mom. Paragrafen motsvarar bestämmelsen i den gällande i valordningen för kyrkan.

**96 §.** *Rösträkning, fastställande av valresultatet och förrättande av nytt val.* Paragrafens 1 mom. motsvarar den gällande bestämmelsen om att domkapitlet ska räkna ut det slutliga valresultatet.

Nytt i 2 mom. är att det fastställda valresultatet också ska meddelas kandidaterna och valmansföreningens ombud samt att fastställelsebeslutet ska hållas anslaget på domkapitlets anslagstavla. En motsvarande bestämmelse har inte funnits tidigare, men Kyrkostyrelsen har i sina administrativa anvisningar för förrättande av biskopsval från 2006 uppmanat till detta genom att hänvisa till 24 kap. 11 § i kyrkolagen (Evangelisk-lutherska kyrkans centralförvaltning, Serie C 2006:10). Enligt den föreslagna 11 a § i kyrkolagen börjar besvärstiden från det att domkapitlets protokoll läggs fram för påseende. Meddelandet ges i informationssyfte.

Om utfärdande av tjänsteförordnande efter att valresultatet vunnit laga kraft föreskrivs i den föreslagna 18 kap. 1 c § i kyrkoordningen.

Paragrafens 3 mom. gäller situationer där ingen kandidat i det första valet har fått mer än hälften av rösterna. Då ska domkapitlet bestämma att ett nytt val ska förrättas. Valet förrättas enligt samma bestämmelser som under den första valomgången.

*Val av prästassessor i domkapitlet och av kontraktsprost*

**97 §.** *Tidpunkt för valet samt valförrättare.* Paragrafen motsvarar den gällande bestämmelsen i valordningen för kyrkan. Paragrafens 1 mom. gäller val av prästassessor då domkapitlet bestämmer tidpunkten för valet. Valet ska förrättas i varje prosteri av kontraktsprostarna.

I 2 mom. föreskrivs om val av kontraktsprost. Valet förrättas av en kyrkoherde i prosteriet som domkapitlet utser.

**98 §.** *Förrättande av val av prästassessor och kontraktsprost.* I paragrafen föreskrivs att val av prästassessor och kontraktsprost i tillämpliga delar ska förrättas på samma sätt som biskopsval, precis som nu är fallet. Rösträtten i valet bestäms enligt 23 kap. 17 och 18 § i den föreslagna kyrkolagen.

5 kap. **Ikraftträdandebestämmelser**

**99 §.** *Ikraftträdande.* Valordningen för kyrkan föreslås träda i kraft samtidigt som de föreslagna ändringarna i kyrkolagen. I 2 mom. föreskrivs att den nuvarande valordningen för kyrkan jämte ändringar upphävs när den föreslagna valordningen träder i kraft.

**2 Ikraftträdande**

Ändringen av kyrkolagen och de därtill anslutna ändringarna i kyrkoordningen och valordningen för kyrkan föreslås träda i kraft samtidigt så snart som möjligt efter att de godkänts. Målet är att bestämmelserna ska kunna tillämpas på församlingsvalet 2014. Detta förutsätter att lagen träder i kraft på våren 2014.

I ikraftträdandebestämmelsen föreskrivs att lagen ska tillämpas på sådana kyrkliga val där valåtgärderna inleds efter det att lagen trätt i kraft.

Med denna valordning upphävs den nuvarande valordningen för kyrkan jämte ändringar.

**3 Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning**

Förslaget syftar till att förtydliga bestämmelserna om kyrkans förtroendevalda och kyrkliga val. Enligt 76 § i grundlagen finns bestämmelser om evangelisk-lutherska kyrkans författning och förvaltning i kyrkolagen.

Enligt 80 § i grundlagen ska bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom lag. Således föreslås det att bestämmelser om förtroendevalda och deras valbarhet, begränsningar och förlust av valbarheten samt skötseln av förtroendeuppdrag ska tas in i 23 kap. 1–7 § i den föreslagna kyrkolagen

I 23 kap. i kyrkolagen föreskrivs dessutom om kyrkliga val samt om rösträtt och förlust av rösträtt i dessa val. Bestämmelserna hänför sig till 14 § 3 mom. i grundlagen enligt vilket det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhälleligt beslutsfattande.

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen ska skyddet för personuppgifter regleras på lagnivå. Innehållet i röstlängderna kommer att regleras på lagnivå i och med de föreslagna bestämmelserna i 23 kap. 21 §. Enligt 11 § i personuppgiftslagen, som stiftats med stöd av grundlagen, är personuppgifter som beskriver en persons religiösa övertygelse känsliga. Medlemskap i församlingen ska därmed betraktas som en känslig personuppgift. Det föreslås därför att det i kyrkolagens ska tas in en ny 25 kap. 8 a § där det huvudsakligen föreskrivs om att röstlängden vid församlingsval och direkt kyrkoherdeval har laga kraft.

Enligt 12 § i grundlagen har var och en yttrandefrihet. Yttrandefrihet omfattar bland annat rätten att framföra åsikter utan att någon i förväg hindrar detta. För att val ska kunna förrättas utan störningar är det dock nödvändigt att begränsa yttrandefriheten på röstningsställena. Ordningen på röstningsställena regleras huvudsakligen i den föreslagna 23 kap. 24 § i kyrkolagen.

I 21 § i grundlagen föreskrivs om rättsskydd och enligt den ska rätten att söka ändring tryggas genom lag. De föreslagna ändringarna i kyrkolagens 24 kap. 7 och 9 § och de nya 7 a och 11 a § gäller besvärsrätten i fråga om röstlängden och beslut om fastställande av valresultat. I och med de föreslagna nya bestämmelserna åtgärdas bristerna i den gällande kyrkolagen i samband med ändringssökande i beslut om fastställande av valresultat.

Förslaget kan inte anses inkludera bestämmelser som strider mot grundlagen, varför ändringen i kyrkolagen kan behandlas i normal lagstiftningsordning.

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs kyrkomötet följande förslag till ändring av kyrkolagen och kyrkoordningen samt ett förslag till ny valordning för kyrkan:

*Lagförslag*

**Lag**

**om ändring av kyrkolagen**

På förslag av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut

*upphävs* i kyrkolagen (1054/1993) 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 § 3 mom. och 3 §, 8 kap., 17 b kap. 4 §, 18 kap. 3, 4 och 4 a §, 19 kap. 3 §, 20 kap. 2, 4–6 och 6 a §, 24 kap. 14 § 4 mom. samt 25 kap. 10 a och 11 §

av dem 5 kap. 4 § sådan den lyder i lag 1008/2012, 7 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 689/2008, 17 b kap. 4 §, 19 kap. 3 §, 25 kap. 10 a och 11 § sådana de lyder i lag 1274/2003, 18 kap. 3 § sådan den lyder i lagarna 201/2000, 1274/2003, 821/2004 och 236/2006, 4 § sådan den lyder i lagarna 201/2000 och 1008/2012, 4 a § sådan den lyder i lag 201/2000, 20 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i 1164/1999, 5 § sådan den lyder i lagarna 987/1994 och 1164/1999, 6 a § sådan den lyder i lag 1164/1999 samt 24 kap. 14 § 4 mom. sådant det lyder i kyrkostyrelsens beslut 9.11.2011,

*ändras* 5 kap. 5 §, rubriken för 7 kap. 2 §, 17 a kap. 2 §, 19 kap. 11 §, 20 kap. 3 §, rubriken för VI avdelningen, 24 kap. 7 §, 9 § 2 och 3 mom., 14 § 1 mom. 4–6 punkten och 25 kap. 3 § 1 mom.*,*

av dem 5 kap. 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 236/2006 och 1008/2012, 17 a kap. 2 § sådan den lyder i lagarna 1274/2003 och 236/2006, 19 kap. 11 § och 25 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1274/2003, 20 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1164/1999, 24 kap. 7 § sådan den lyder i lag 236/2006 och delvis ändrad i kyrkomötets beslut 9.11.2011, 9 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 236/2006 samt 14 § 1 mom. 4 och 6 punkten sådana de lyder i kyrkomötets beslut 9.11.2011 och 5 punkten sådan den lyder i lag 1008/2012, samt

*fogas till* lagen ett nytt 23 kap. i stället för det 23 kap. som upphävts genom lag 1008/2012, till 24 kap. nya 7 a och 11 a § och till 25 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 1274/2003, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir nya 3 och 4 mom., samt till kapitlet en ny 8 a § som följer:

5 kap.

**Prästämbetet**

5 §

*Stifts- och prosteritillhörighet*

Om prästers stifts- och prosteritillhörighet bestäms i kyrkoordningen.

Fältbiskopen hör till ärkestiftet och de övriga militärprästerna till det stift inom vars område hans eller hennes egentliga tjänsteställe finns.

7 kap.

**Allmänna bestämmelser**

2 §

*Organ*

— — — — — — — — — — — — — —

17 a kap.

**Allmänna bestämmelser**

2 §

Stiftets organ

Stiftsförvaltningen sköts av biskopen, stiftsfullmäktige, domkapitlet, direktioner och tjänsteinnehavarna vid domkapitlet.

19 kap.

**Domkapitlet**

11 §

*Kontraktsprost*

Biskopen och domkapitlet biträds i prosteriets förvaltning av kontraktsprosten, som utses för sex år i sänder bland kyrkoherdarna i prosteriets församlingar.

Domkapitlet utnämner till kontraktsprostämbetet någon av de tre kyrkoherdar som har fått de flesta rösterna i valet av kontraktsprost.

20 kap.

**Kyrkomötet**

3 §

*Ombudens mandatperiod vid kyrkomötet*

Ombudens mandatperiod vid kyrkomötet börjar den 1 maj efter verkställda val och varar fyra år.

VI AVDELNINGEN

VAL OCH

ÄNDRINGSSÖKANDE

23 kap.

**Förtroendevalda och**

**val**

*Allmänna bestämmelser om förtroendeuppdrag och valbarhet*

1 §

*Förtroendevalda*

Förtroendevalda är de som valts till ett organ i en församling, en kyrklig samfällighet, ett stift eller kyrkans centralförvaltning eller för något annat förtroendeuppdrag. En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på grundval av sin uppgift är medlem av ett organ är inte en förtroendevald.

De förtroendevalda ska arbeta för kyrkans bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget kräver.

2 §

*Valbarhet till förtroendeuppdrag*

Valbar till förtroendeuppdrag i en församling och i en kyrklig samfällighet är en för kristen övertygelse känd konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år och som inte är omyndig. Valbarhetsåldern måste ha uppnåtts på valdagen.

Valbar till förtroendeuppdrag i ett stift och i kyrkans centralförvaltning är valbara lekmän i en församling i stiftet och stiftets präster.

Valbar som samemedlem av stiftsfullmäktige och som sameombud vid kyrkomötet är en lekmannamedlem som är röstberättigad vid sametingsval och valbar till förtroendeuppdrag i församlingen.

Valbar som den medlem av stiftsfullmäktige och det ombud vid kyrkomötet som ska utses från Åland är en valbar lekmannamedlem i en församling i landskapet Åland.

3 §

*Begränsning av valbarheten*

Till förtroendeuppdrag kan utses endast en sådan valbar person som har samtyckt till uppdraget.

I församlingsval får den som är anställd i församlingen inte utses till ett förtroendeuppdrag i församlingen. Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet, är den som är anställd i den kyrkliga samfälligheten eller i en församling som hör till samfälligheten inte valbar till förtroendeuppdrag i den kyrkliga samfälligheten eller i en församling som hör till samfälligheten.

En person som är anställd vid domkapitlet eller på tjänstens vägnar är medlem av domkapitlet är inte valbar till förtroendeuppdrag i stiftet. En person som är anställd vid domkapitlet är inte valbar som ombud till kyrkomötet och en person som är anställd vid kyrkostyrelsen är inte valbar som medlem av kyrkostyrelsen eller ombud till kyrkomötet.

En präst som för viss tid har avstängts från prästämbetet är inte valbar till förtroendeuppdrag som grundar sig på prästämbetet. Om en domstol har dömt en präst till avsättning, är prästen inte valbar till de förtroendeuppdrag som grundar sig på prästämbetet förrän domkapitlet har utfärdat ett nytt tjänsteförordnande för en prästtjänst för honom eller henne.

4 §

*Förlust av valbarhet och avgång från   
förtroendeuppdrag*

När en medlem i ett organ förlorar sin valbarhet under mandatperioden befrias han eller hon från förtroendeuppdraget. En förtroendevald förlorar inte sin valbarhet till ett organ om han eller hon i enlighet med 3 § 2 och 3 mom. tillfälligt anställs för högst sex månader. Medan anställningen fortgår får han eller hon dock inte sköta sitt förtroendeuppdrag.

Den som har giltiga skäl kan avgå från förtroendeuppdraget.

5 §

*Avstängning och skiljande från   
förtroendeuppdrag*

Om det på sannolika grunder kan misstänkas att en förtroendevald har gjort sig skyldig till ett tjänstebrott i sitt uppdrag eller på något annat sätt handlat i strid med sina skyldigheter ska han eller hon avkrävas en utredning. Om det är fråga om ett uppenbart tjänstebrott ska ärendet utan dröjsmål anmälas till förundersökningsmyndigheten för utredning. Den förtroendevalda kan för den tid undersökning eller rättegång pågår avstängas från förtroendeuppdraget.

Om en förtroendevald har åtalats för ett brott vars art eller det sätt på vilket det begåtts visar att han eller hon inte kan sköta sitt förtroendeuppdrag på det sätt uppdraget förutsätter, kan han eller hon avstängas från förtroendeuppdraget under den tid rättegången pågår.

Om en förtroendevald efter att valet förrättats genom ett beslut som fått laga kraft har dömts till fängelse i minst sex månader kan han eller hon skiljas från förtroendeuppdraget.

Ett beslut om avstängning från förtroendeuppdrag kan verkställas omedelbart Ett beslut om skiljande från förtroendeuppdrag verkställs omedelbart.

6 §

*Beslutanderätt i ärenden som gäller   
förtroendevalda*

Om befriande, beviljande av avsked, avstängning eller skiljande från ett förtroendeuppdrag beslutar det organ som har valt den förtroendevalda. I fråga om förtroendevalda som utsetts genom församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till kyrkomötet fattas beslutet dock av det organ som den förtroendevalda är medlem av.

Ordföranden för ett organ kan dock fatta ett interimistiskt beslut om att den förtroendevalda ska avstängas innan organet sammanträder. Ordföranden ska omedelbart föra ärendet till organet för avgörande. Över ordförandens beslut får varken yrkas rättelse eller anföras kyrkobesvär.

7 §

*Skötseln av förtroendeuppdrag*

En förtroendevald kvarstår i sitt uppdrag under den tid för vilken han eller hon har utsetts och även därefter, tills någon annan har utsetts i stället för honom eller henne. En förtroendevald ska sköta sitt uppdrag tills ärendet har avgjorts slutgiltigt om

1) valet av förtroendevalda har överklagats,

2) avsked inte har beviljats,

3) kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet med stöd av 10 kap. 6 § inte har verkställt kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges valbeslut.

Om en förtroendevald som utsetts genom församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till kyrkomötet avlider, förlorar sin valbarhet, beviljas avsked eller avstängs eller skiljs från sitt förtroendeuppdrag, kallas en suppleant i stället för honom eller henne. För andra förtroendeuppdrag ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandatperioden.

8 §

*Representationen för kvinnor och män   
i olika organ*

I kyrkans organ, förutom vid kyrkomötet, i stiftsfullmäktige, domkapitlet, kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda orsaker.

*Församlingsval och kyrkoherdeval*

9 §

*Församlingsval*

Församlingsvalen är direkta, hemliga och proportionella.

Vid församlingsval utses medlemmar till kyrkofullmäktige i en församling eller till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet i en kyrklig samfällighet. Val förrättas vart fjärde år samtidigt i samtliga församlingar.

10 §

*Undantagsval i församlingen*

Kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet bildas utifrån resultatet i det föregående valet om en ändring av församlingsindelningen genomförs under valperioden, om församlingen ansluter sig till en kyrklig samfällighet eller utträder ur den eller om den kyrkliga samfälligheten upplöses.

Extra val förrättas om ett förfarande enligt 1 mom. inte är möjligt eller någon församling yrkar på val. När ändringen är obetydlig eller den återstående mandatperioden är kort, kan kyrkostyrelsen bestämma att extra val inte ska förrättas eller att kyrkofullmäktige i den odelade församlingen eller tidigare gemensamma kyrkofullmäktige utgör gemensamma kyrkofullmäktige för den kyrkliga samfälligheten.

Om en församling slås samman med en annan församling fördelas mandaten i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet mellan församlingarna så som bestäms i 11 kap. 7 § 2 mom.

Om en person som finns upptagen i den namnserie som bildats på grundval av resultaten från föregående val inte längre är valbar ska han eller hon i det nya organet ersättas av den följande personen i namnserien.

Mandatperioden för de förtroendevalda som utsetts vid extra församlingsval varar till utgången av den löpande valperioden eller till utgången av följande valperiod om valet förrättas under valperiodens sista år.

11 §

*Kyrkoherdeval*

Församlingens kyrkoherde väljs av församlingens i detta val röstberättigade medlemmar (*direkt kyrkoherdeval*).

På begäran av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet kan domkapitlet besluta att kyrkoherden väljs genom ett val som förrättas av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet (*indirekt kyrkoherdeval*).

Domkapitlet kan besluta att en gemensam kyrkoherde utses genom indirekt val om någon av de församlingar som delar på den gemensamma kyrkoherdetjänsten begär det.

Beslut om förrättande av indirekt val ska fattas innan tjänsten ledigförklaras.

12 §

*Rösträtt i församlingsval och direkta   
kyrkoherdeval*

Vid församlingsval har alla de medlemmar av kyrkan rösträtt som senast på valdagen fyller 16 år och som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. Rösträtten utövas i den församling i vilken den röstberättigade har antecknats som medlem senast den 15 augusti valåret. Vid församlingsval som förrättas på nytt på grund av besvär och vid extra församlingsval utövas rösträtten i den församling i vilken motsvarande anteckning har gjorts senast 70 dagar före valdagen.

Vid direkt kyrkoherdeval och direkt kyrkoherdeval som förrättas på nytt på grund av besvär har alla de medlemmar av kyrkan rösträtt som senast den första valdagen fyller 18 år, som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och som är antecknade som medlemmar av församlingen i fråga senast 70 dagar före den första valdagen.

Varje röstberättigad har lika rösträtt.

*Val som förrättas i stiftet*

13 §   
*Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och   
ombud till kyrkomötet*

Prästmedlemmar och lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige samt prästombud och lekmannaombud vid kyrkomötet utses separat genom proportionella och hemliga val.

14 §   
*Rösträtt vid val av medlemmar av   
stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet*

Röstberättigade i valet av prästmedlemmar av stiftsfullmäktige och prästombud till kyrkomötet är stiftets präster.

Röstberättigade i valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet är lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige eller av församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Om samma person är medlem av både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, utövas rösträtten i församlingsrådet av hans eller hennes suppleant.

Ledamöter och suppleanter i sametinget har inte rösträtt i det val som nämns i 1 och 2 mom.

15 §  
*Val av lekmannamedlem och lekmannaombud som representerar samerna*

Sametinget utser så som särskilt bestäms lekmannamedlemmen av stiftsfullmäktige i Uleåborgs stift och sameombudet till kyrkomötet samt för dessa första och andra suppleant. Valen ska ske före den 1 april det andra året efter församlingsvalet.

16 §

*Biskopsval och rösträtt*

Val av biskop sker med slutna sedlar. Samtliga röstberättigade får rösta på en präst som är uppställd som kandidat.

Röstberättigade vid biskopsval är

1) stiftets präster,

2) stiftets lektorer,

3) de lekmannamedlemmar som har valts till stiftsfullmäktige och de lekmannaombud som har utsetts till kyrkomötet från stiftet,

4) det sameombud till kyrkomötet som sametinget utsett i valet av biskop i Uleåborgs stift,

5) lekmannaelektorerna i stiftets församlingar,

6) domkapitlets lagfarne assessor och lekmannamedlem.

Lekmannamedlemmarna av församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd utser så många lekmannaelektorer att det sammanlagt finns lika många sådana lekmannaelektorer som avses i 1 mom. 3–6 punkten som röstberättigade präster och lektorer.

Röstberättigade vid val av ärkebiskop är även de ombud till kyrkomötet som utsetts från övriga stift och det ombud som sametinget har utsett till kyrkomötet samt medlemmarna av stiftsfullmäktige, domkapitel och kyrkostyrelsen.

17 §   
*Rösträtt vid val av prästassessor och   
kontraktsprost*

Röstberättigade i valet av domkapitlets prästassessor är stiftets präster och lektorer.

Röstberättigade i valet av kontraktsprost är prosteriets präster och lektorer.

18 §   
*Begränsning av prästernas rösträtt*

En präst som för viss tid avstängts från prästämbetet har inte den rösträtt som grundar sig på prästämbetet.

*Särskilda bestämmelser*

19 §

*Församlingens och stiftets valnämnder*

För att församlingsval och direkt kyrkoherdeval ska kunna förrättas och organ bildas i enlighet med 10 § 1 mom. ska kyrkofullmäktige eller församlingsrådet tillsätta en valnämnd som består av kyrkoherden och minst fyra andra medlemmar samt minst lika många suppleanter. Suppleanterna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet kan besluta att församlingen delas in i röstningsområden varvid valnämnden delas in i sektioner. En sektion är beslutför med tre medlemmar och dess uppgift är att sörja för verkställandet av omröstningen i röstningsområdet enligt vad som närmare föreskrivs i valordningen för kyrkan.

För val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet tillsätter domkapitlet en valnämnd som består av en ordförande samt två präster och två lekmän som övriga medlemmar samt lika många suppleanter. För val av lekmannamedlem och lekmannaombud från församlingarna i landskapet Åland tillsätter domkapitlet en lekmannavalnämnd som består av en ordförande och två andra medlemmar samt lika många suppleanter.

20 §

*Centralvalnämnd*

Gemensamma kyrkorådet i en kyrklig samfällighet kan för församlingsval tillsätta en centralvalnämnd med uppgift att bistå valnämnderna i församlingarna i den kyrkliga samfälligheten, så att valen genomförs på ett enhetligt sätt.

21 §

*Röstlängd*

I röstlängden ska antecknas de röstberättigade samt deras personbeteckning, adress och antal samt vid behov röstningsområdet. Adressen får dock inte antecknas i röstlängden om denna uppgift ska hållas hemlig enligt 24 § 1 mom. 31 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I röstlängden ska finnas utrymme för anteckningar om utövandet av rösträtten samt för anmärkningar.

22 §

*Självrättelse av röstlängd*

Valnämnden har rätt att lägga till en person i röstlängden för församlingsval eller direkt kyrkoherdeval eller anteckna att personen saknar rösträtt, om personen felaktigt har utelämnats ur röstlängden, antecknats sakna rösträtt eller inneha rösträtt eller om personen har inträtt i eller utträtt ur kyrkan efter de bestämda dagar som avses i 12 §. Om valnämnden anser att en anteckning om personen i röstlängden i övrigt är felaktig, kan valnämnden korrigera felet. Vid församlingsval ska ändringarna göras senast den 16:e dagen före valdagen före klockan 16 och vid direkt kyrkoherdeval senast den 16:e dagen före den första valdagen före klockan 16.

Om personen antecknas sakna rösträtt i röstlängden, ska ett skriftligt beslut om detta fattas och beslutet delges personen i fråga på det sätt som bestäms i 24 kap. 11 § 1 mom. Skriftligt beslut fattas dock inte om personen har avlidit eller dödförklarats efter att röstlängden har upprättats.

Om en person läggs till i röstlängden, ska ett meddelande om detta utan dröjsmål skickas till personen. En person som har anslutit sig som medlem av kyrkan har i församlingsval rösträtt i den församling till vilken han eller hon har anslutit sig.

Om någon annan felaktig anteckning om en person i röstlängden korrigeras, ska detta delges personen i fråga utan dröjsmål, om det inte är uppenbart onödigt.

23 §

*Röstlängdens laga kraft*

Vid församlingsval vinner röstlängden laga kraft den 16:e dagen före valdagen klockan 16. Vid direkt kyrkoherdeval vinner röstlängden laga kraft den 16:e dagen före den första valdagen klockan 16.

En röstlängd som vunnit laga kraft ska vid val följas oförändrad. Röstlängden anses ha vunnit laga kraft utan hinder av att förvaltningsdomstolen innan röstlängden vinner laga kraft inte har gett ett beslut med anledning av att besvär anförts över den. Den som för valnämnden visar upp förvaltningsdomstolens beslut enligt vilket han eller hon är röstberättigad ska dock få utöva sin rösträtt.

24 §

*Ordningen på röstningsställena*

På ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet får inte under röstningstiden hållas tal, sättas upp anslag eller delas ut tryckta eller skrivna upprop, och de röstandes valfrihet får inte heller på något annat sätt utsättas för påverkan eller försök till det.

Röstningen ska ordnas så att valhemligheten bevaras. De närvarande ska följa de föreskrifter som valnämnden meddelar för att ordningen ska kunna upprätthållas och röstningen löpa störningsfritt.

24 kap.

**Underställning och ändringssökande**

7 §

*Rätt att framställa rättelseyrkande och   
besvärsrätt i fråga om röstlängd*

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur röstlängden i församlingsval och direkt kyrkoherdeval eller att en anteckning om honom eller henne är oriktig får yrka rättelse och anföra besvär.

Förvaltningsdomstolen ska före valförrättningen i brådskande ordning fatta beslut med anledning av besvär som anförts över valnämndens beslut och sända uppgift om beslutet till den vars rösträtt beslutet gäller och till valnämnden. Valnämnden ska införa nödvändiga anteckningar i röstlängden.

7 a §

*Rätt att anföra besvär över fastställandet av valresultatet*

Den som är part, varit uppställd i valet och en valmansförening får genom besvär söka ändring i beslutet om fastställandet av valresultatet på den grund att beslutet strider mot lag.

Dessutom får varje person som är röstberättigad i valet samt i församlingsval och direkt kyrkoherdeval en församlingsmedlem genom besvär söka ändring i beslutet på den grund att valet har förrättats i felaktig ordning och att detta har kunnat inverka på valresultatet.

9 §

*Tiden för överklagandet*

— — — — — — — — — — — — — —

Rättelseyrkande över röstlängden i församlingsval eller direkt kyrkoherdeval ska dock framställas senast den andra vardagen efter att den tid då röstlängden ska hållas framlagd enligt 8 § i valordningen för kyrkan har gått ut och inlämnas till pastorsexpeditionen eller något annat av församlingens verksamhetsställen som valnämnden beslutar om.

Besvär med anledning av beslut om självrättelse av röstlängden enligt 23 kap. 22 § 2 mom. och valnämndens beslut med anledning av rättelseyrkande enligt 9 och 62 § i valordningen för kyrkan ska anföras inom sju dagar från det att beslutet har delfåtts. Besvären ska riktas till förvaltningsdomstolen och inom nämnda tid lämnas in till pastorsexpeditionen eller något annat av församlingens verksamhetsställen som valnämnden beslutar om. Valnämnden ska i brådskande ordning sända besvären, ett protokollsutdrag, valnämndens utlåtande och övriga handlingar i ärendet till förvaltningsdomstolen.

— — — — — — — — — — — — — —

11 a §

*Delgivning av beslut om fastställandet av valresultatet*

Beslutet om fastställandet av resultatet av ett direkt kyrkoherdeval delges part och delgivningen anses ha skett så som det bestäms i 11 § 1 mom. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet om fastställandet av resultatet av församlingsval eller direkt kyrkoherdeval på det sätt som bestäms i 11 § 2 mom.

Röstberättigade, valmansföreningar och uppställda kandidater i församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet samt biskopsval anses ha fått del av beslutet när valnämndens eller domkapitlets protokoll har lagts fram offentligt.

14 §

*Begränsning av rätten att yrka på rättelse och att anföra besvär*

Ändring får inte sökas separat genom rättelseyrkande eller besvär i

— — — — — — — — — — — — — —

4) beslut av domkapitlet i ärenden som avses i 6 kap. 11 § 2 och 3 mom. och 23 kap. 11 § 2 och 3 mom. i denna lag, 2 kap. 3 § och 9 § 2 mom., 6 kap. 14 § 2 mom., 16 § 1 mom., 30 § 1 mom. och 38 §, 9 kap. 7 § och 19 kap. 11 § i kyrkoordningen samt 3 § 3 mom., 55 § 1 mom., 58 och 60 § i valordningen för kyrkan och inte heller i beslut som gäller avläggande av en sådan pastoralexamen, högre pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete som avses i 6 kap. 12 § i kyrkoordningen.

5) valnämndens beslut i ärenden enligt 19 och 22 § i valordningen för kyrkan, och inte heller i valmyndighetens åtgärder eller beslut som gäller förrättande av förhandsröstning i hemmet,

6) förvaltningsdomstolens beslut som gäller röstlängden vid församlingsval eller direkt kyrkoherdeval.

— — — — — — — — — — — — — —

25 kap.

**Kompletterande bestämmelser**

3 §

*Framläggande av protokoll*

Protokoll från sådana organ över vars beslut en församlingsmedlem kan framställa rättelseyrkande eller anföra besvär ska efter justering hållas offentligt framlagda tillsammans med en anvisning om rättelseyrkande eller en besvärsanvisning så som det på förhand har meddelats på församlingens eller den kyrkliga samfällighetens anslagstavla. Protokoll som upprättats av någon annan tjänsteinnehavare i en församling eller kyrklig samfällighet ska på motsvarande sätt hållas framlagda om det anses nödvändigt.

Protokoll som gäller fastställandet av valresultatet som upprättats av stiftets valnämnd eller domkapitlet samt tillhörande besvärsanvisning ska hållas offentligt framlagda på domkapitlets anslagstavla.

— — — — — — — — — — — — — —

8 a §

*Röstlängdens offentlighet*

Var och en har rätt att ta del av röstlängden för församlingsval och direkta kyrkoherdeval under den tid då röstlängden finns offentligt framlagd. Röstlängden får inte lämnas ut för kopiering eller fotografering, inte heller får kopior av dem ges ut. Den som är antecknad i röstlängden har dock rätt att avgiftsfritt få ett utdrag av de uppgifter som antecknats om honom eller henne i röstlängden. Den som har begärt att bli upptagen i röstlängden har rätt att få uppgift om handlingar i anslutning till behandlingen av ärendet i enlighet med det som bestäms i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Röstlängden i församlingsval och direkt kyrkoherdeval ska vara sekretessbelagd vid andra tidpunkter än den som avses i 1 mom. Sekretessplikten hindrar inte att uppgifter ur röstlängden lämnas ut till den som behöver dem för att reda ut sin rösträtt.

I fråga om röstlängdens offentlighet gäller i övrigt vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Denna lag träder i kraft den 20 .

Om församlingsval eller direkt kyrkoherdeval förrättas innan 70 dagar har förflutit sedan denna lag trädde i kraft, förrättas valen med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om biskopsval förrättas innan 5 månader har förflutit sedan denna lag trädde i kraft, förrättas valen med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

**Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen**

I enlighet med kyrkomötets beslut

*upphävs* i kyrkoordningen (1055/1993) rubriken. för underkap. D och 21–27 § i 6 kap. samt 7 kap. 2 §,

av dem rubriken för underkap. D och 21–27 § i 6 kap. sådana de lyder i kyrkomötets beslut 9.11.2011,

*ändras* 5 kap. 10 §, 6 kap. 14–20 §, 33 § 1 mom. och 36 § samt 19 kap. 2 §*,*

av dem 5 kap. 10 § sådan den lyder delvis ändrad i kyrkomötets beslut 864/1995 och 237/2006, 6 kap. 14–20 §, 33 § 1 mom. och 36 § sådana de lyder i kyrkomötets beslut 9.11.2011 och 19 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i kyrkomötets beslut 1275/2003, samt

*fogas till* 5 kap. en ny 11 § samt till 18 kap. nya 1 b–1 d § som följer*:*

5 kap.

**Prästämbetet**

10 §

En präst hör till det stift där han eller hon har ordinerats till prästämbetet eller till vilket han eller hon med domkapitlets samtycke har övergått. Om en präst utnämns till en prästtjänst i ett annat stift övergår han eller hon till detta stift. En präst som avgått från en prästtjänst eller från någon annan tjänst i en församling, en kyrklig samfällighet, ett domkapitel eller kyrkostyrelsen hör till det stift till vilket han eller hon hörde vid sin avgång eller till vilket han eller hon med domkapitlets samtycke har övergått.

En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet kan höra till det stift till vilket språkminoriteten bland de närvarande medlemmarna i församlingarna hör.

11 §

En präst som är anställd i en församling hör till samma prosteri som församlingen. En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet hör till samma prosteri som den kyrkliga samfälligheten.

Om det finns flera prosterier med samma språk inom den kyrkliga samfällighetens område, bestämmer domkapitlet till vilket prosteri en präst i den kyrkliga samfälligheten ska höra.

En präst som är anställd i en kyrklig samfällighet och på språkliga grunder hör till ett annat stift hör dock till respektive prosteri i detta stift.

Om en präst inte är anställd i en församling eller en kyrklig samfällighet, hör han eller hon till samma prosteri som den församling i vilken han eller hon är medlem.

En präst i stiftet som inte är bosatt inom stiftets område hör till domprosteriet.

6 kap.

**Tjänsteinnehavare och arbetstagare**

C. Kyrkoherdeval och kaplansval

14 §

När en kyrkoherdetjänst eller en kaplanstjänst har blivit ledig ska domkapitlet lediganslå tjänsten med en ansökningstid på minst 14 dagar genom att publicera annonsen på lämpligt sätt.

Domkapitlet kan för högst ett år i sänder besluta att kyrkoherde- eller kaplanstjänsten inte ledigförklaras om

1) ett projekt som gäller anslutning av församlingen till en annan församling har inletts,

2) domkapitlet anser att en omorganisering av församlingen kan leda till att tjänsten blir överflödig,

3) det i övrigt finns en särskild orsak för detta.

15 §

När ansökningstiden löpt ut granskar domkapitlet de sökandes behörighet för tjänsten.

Behörig för en kyrkoherde- eller kaplanstjänst är inte en sökande som

1) inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt 10 §,

2) har avstängts från utövandet av prästämbetet,

3) söker en kyrkoherdetjänst som tillsätts genom direkt val, förutom i de fall som avses i 18 § 2 och 3 mom.,

4) uppenbart saknar de förutsättningar som krävs för att sköta tjänsten.

Domkapitlet kan av grundad anledning besluta att förlänga ansökningstiden, om ett nytt ansökningsförfarande eller att tjänsten inte tillsätts.

16 §

Domkapitlet ska upprätta ett valförslag för direkt kyrkoherdeval. Innan valförslaget upprättas kan domkapitlet av kyrkorådet eller församlingsrådet begära ett utlåtande om de sökande som är behöriga för tjänsten. I valförslaget ska domkapitlet placera tre av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren i förslagsrum i den ordning som de anses ha skicklighet och förmåga för tjänsten, med beaktande av de särskilda behoven i tjänsten.

När en kyrkoherde väljs genom direkt val, får en sökande återta sin ansökan innan valförslaget upprättats. Domkapitlet kan av särskilda skäl godkänna att ansökan återtas senare.

För indirekt kyrkoherdeval och kaplansval ska domkapitlet ge ett utlåtande om de sökande till församlingen. I utlåtandet konstateras de sökandes behörighet och bedöms deras skicklighet och förmåga för den lediganslagna tjänsten.

17 §

Om tjänsten har sökts av endast en behörig sökande eller om det ligger i församlingens intresse kan domkapitlet på begäran av kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet på nytt förklara kyrkoherde- eller kaplanstjänsten ledig.

Om nya sökande till kyrkoherde- eller kaplanstjänsten som uppfyller behörighetsvillkoren inte anmäler sig under den nya ansökningstiden, ska domkapitlet på begäran av kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet utfärda tjänsteförordnande för den enda sökanden. I annat fall kan domkapitlet av grundad anledning besluta att tjänsten inte ska tillsättas.

Efter beslutet om att tjänsten inte ska tillsättas ska tjänsten förklaras ledig inom ett år från det att ansökningstiden löpt ut.

18 §

När ett direkt kyrkoherdeval fått laga kraft ska domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten för den som i valet har fått de flesta rösterna.

Den valkandidat som enligt valets utgång ska få tjänsteförordnande för kyrkoherdetjänsten har rätt att söka en annan kyrkoherde- eller kaplanstjänst, om tjänsteförordnandet inte har utfärdats inom tre månader efter att valet förrättades. Om prästen får tjänsteförordnande för flera tjänster ska han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot.

Övriga valkandidater har rätt att söka någon annan kyrkoherde- eller kaplanstjänst efter att valet har förrättats. Kandidaten kvarstår dock på förslag till den tjänst han eller hon först sökt till dess ärendet är slutligt avgjort. Om denne får tjänsteförordnande till flera tjänster ska i ärendet förfaras enligt 2 mom.

19 §

Vid indirekt kyrkoherdeval och kaplansval ska domkapitlet sända de sökandes ansökningar och sitt utlåtande om de sökande till församlingen. Domkapitlet ska utse en person med uppgift att bereda det indirekta kyrkoherdevalet i församlingen.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser till tjänsten någon av de sökande som domkapitlet konstaterat vara behöriga för tjänsten. Kapellrådet utser dock kaplanen i en kapellförsamling.

Om ingen vid ett indirekt kyrkoherdeval fått mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas vid samma sammanträde ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som erhållit de flesta rösterna i detta val blir vald.

Om antalet röster vid kaplansvalet eller i den avgörande röstningen vid det indirekta kyrkoherdevalet är lika ska domkapitlet utfärda tjänsteförordnade för någon av de sökande som erhållit de flesta rösterna med beaktande av grunderna i 16 § 3 mom.

20 §

När kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet har förrättat ett indirekt kyrkoherdeval eller ett kaplansval, ska de sända ansökningshandlingarna för tjänsten som kyrkoherde eller kaplan och ett protokollutdrag till domkapitlet. Till utdraget ur protokollet ska fogas ett meddelande om när beslutet och besvärsanvisning har delgivits de sökande.

Om den som utsetts till en tjänst får tjänsteförordnande för flera tjänster ska han eller hon utan dröjsmål meddela domkapitlet vilken tjänst han eller hon tar emot. Om han eller hon återtar sin ansökan ska tjänsten på nytt förklaras ledig om inte kyrkofullmäktige, församlingsrådet eller kapellrådet handlar i enlighet med 6 kap. 11 § 1 mom. 5 punkten i kyrkolagen.

Efter att kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets eller kapellrådets beslut fått laga kraft ska domkapitlet utfärda tjänsteförordnande för den som utsetts till tjänsten.

F. Lektorstjänster

33 §

Vid tillsättandet av en ordinarie lektorstjänst tillämpas vad som i 14–17, 19 och 20 § föreskrivs om tillsättandet av en kaplanstjänst.

— — — — — — — — — — — — —

G. Gemensamma tjänster i församlingarna

36 §

Indirekt val av gemensam kyrkoherde förrättas vid församlingarnas kyrkofullmäktiges och församlingsråds gemensamma sammanträde, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 19 och 20 §.

18 kap.

**Biskopsämbetet**

1 b §

När en biskopstjänst är ledig ska domkapitlet förordna att biskopsval förrättas.

1 c §

Om endast en kandidat har ställts upp i biskopsvalet, blir denne utsedd till biskop utan val.

Om flera kandidater har ställts upp, blir den kandidat som i valet får mer än hälften av de avgivna rösterna vald.

Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna ska nytt val förrättas mellan de två kandidater som har fått flest röster på en dag som domkapitlet bestämmer. Den som vid det andra valet har fått flest röster blir vald till biskop.

Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande för den som blivit utsedd till biskop.

1 d §

Om en som är uppställd som kandidat avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen vid det första valet har avslutats, ska val av biskop förrättas på nytt så snart som möjligt. Detsamma gäller om någondera av kandidaterna vid det andra valet avlider eller får bestående förhinder innan valförrättningen har avslutats eller den som valts till biskop avlider eller får bestående förhinder innan tjänsteförordnande har utfärdats.

19 kap.

**Domkapitlet**

2 §

Behörig som prästassessor är en sådan kyrkoherde eller kaplan i en församling i stiftet som har avlagt högre pastoralexamen. En prästassessor väljs för tre år åt gången.

Stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar väljer domkapitlets lekmannamedlem och suppleanter för fyra år åt gången.

Behörig som lagfaren assessor och suppleant för denna är den som avlagt juris magisterexamen och som är förtrogen med förvaltning.

Behörig som stiftsdekan är en präst som har avlagt högre pastoralexamen och som är förtrogen med kyrkligt liv och utbildningsuppgifter.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 20, varigenom ändras 5, 7, 8, 17 a, 17 b, 18–20 och 23–25 kap. i kyrkolagen.

**3.**

**Valordning för kyrkan**

I enlighet med kyrkomötets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen (1054/1993)

1 kap.

**Allmänna bestämmelser**

1 §

*Tillämpningsområde*

Denna valordning tillämpas på val om vilka det finns bestämmelser i 23 kap. i kyrkolagen (1054/1993).

2 §

*Frister*

Valnämnden eller någon annan motsvarande myndighet som ansvarar för ett val ska på de tidpunkter som anges i kyrkolagen eller i denna valordning vidta alla åtgärder som krävs för att förrätta valet.

En röstberättigad kan vidta en åtgärd, för vilken det i kyrkolagen eller i denna valordning har angetts en bestämd dag eller i en kungörelse eller skrivelse av valnämnden har uppställts eller meddelats en sådan, under närmast påföljande vardag, om dagen inträffar på en helgdag, helgfri lördag eller en dag som är jämställd med en sådan dag enligt lagen om beräknande av laga tid (150/1930).

En valförrättning, valmyndighetens möte eller någon annan valåtgärd som hör till en myndighets uppgifter och som är beroende av en röstberättigads åtgärd flyttas framåt på motsvarande sätt.

2 kap.

**Församlingsval**

*Allmänna bestämmelser om församlingsval*

3 §

*Tidpunkten för församlingsval*

Församlingsval inleds under valåret den andra söndagen i november klockan 9 och avslutas samma dag klockan 20. Vid församlingsval kan förhandsröstning ske så som bestäms nedan.

Om en ändring av församlingsindelningen från ingången av det år som följer efter valåret är anhängig vid utgången av augusti månad under valåret, kan domkapitlet bestämma att val ska förrättas först efter det att beslut har fattats om församlingsindelningen.

Domkapitlet ska besluta om tidpunkten för undantagsval i församlingen.

4 §

*Valnämnd och centralvalnämnd*

Val ska förrättas av församlingens valnämnd som ska tillsättas senast i maj under valåret. Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet ska utse ordföranden för valnämnden. Valnämnden utser en vice ordförande vid sitt första möte.

Om en församling är indelad i röstningsområden ska till valnämnden utses så många medlemmar att valnämnden kan delas upp i beslutföra sektioner i enlighet med 23 kap. 19 § 2 mom. i kyrkolagen. En sektion ska sköta det praktiska genomförandet av röstningen i röstningsområdet. Sektionen ska utse en ordförande och en vice ordförande inom sig. För sektioner gäller annars i tillämpliga delar vad som bestäms om valnämnden.

Kyrkorådet ska tillsätta en gemensam centralvalnämnd som för verkställandet av församlingsval har i uppgift att för församlingarna i den kyrkliga samfälligheten

1) godkänna åtgärdsplanen och tidtabellen för församlingsvalet,

2) upprätta röstlängderna,

3) se till att kungörelser och meddelanden som gäller valen utarbetas och tillkännages, och

4) i övrigt bistå församlingarnas valnämnder så att val kan förrättas på ett enhetligt sätt.

5 §

*Kungörelser och meddelanden om val*

Om en kungörelse eller ett meddelande om ett val ska publiceras i en tidning kan dessa för församlingarnas medlemmar tillkännages av centralvalnämnden även genom en gemensam kungörelse om inget annat följer av 3 kap. 5 § i kyrkolagen.

*Röstlängd*

6 §

*Upprättande av röstlängd*

Valnämnden och i kyrkliga samfälligheter centralvalnämnden ska upprätta en röstlängd.

Röstlängden ska vara upprättad

1) för församlingsval före den 1 september och

2) för församlingsval som ska förrättas på nytt på grund av överklagande och för undantagsval i församlingen senast 55 dagar före valdagen.

7 §

*Justering av röstlängd*

Röstlängden vid församlingsval ska justeras senast den 1 september och vid val som förrättas på nytt eller vid undantagsval i församlingen senast den andra dagen efter att röstlängden ska vara upprättad. Röstlängden ska justeras av minst två medlemmar som valnämnden utser inom sig.

De som justerar röstlängden ska

1) införa de röstberättigade medlemmar av församlingen i röstlängden som felaktigt inte har antecknats i den,

2) stryka namnen på avlidna och namnen på dem som felaktigt har antecknats som röstberättigade genom att dra ett streck över namnen utan att helt täcka den underliggande texten, samt anteckna orsaken till åtgärden, och

3) rätta övriga fel som de konstaterar i röstlängden.

Till sist ska de som justerar röstlängden anteckna det justerade antalet röstberättigade i röstlängden samt datera och bestyrka den med sina underskrifter. Efter att röstlängden har bestyrkts får inga andra ändringar göras i den än de som föranleds av självrättelse av röstlängden eller beslut om besvär och rättelseyrkanden som gäller röstlängden enligt 23 kap. 22 § i kyrkolagen.

8 §

*Framläggande av röstlängd*

Röstlängden ska med undantag för personbeteckningar hållas framlagd för granskning under tillsyn i minst fyra timmar under två på varandra följande vardagar som följer på justeringen av röstlängden, dock inte på en lördag. Under den ena dagen ska röstlängden hållas framlagd klockan 15–19.

I kungörelsen om framläggandet av röstlängden ska nämnas

1) när och var röstlängden finns framlagd,

2) hur yrkande på rättelse av röstlängden görs, och

3) när valnämnden sammanträder för att behandla rättelseyrkanden.

Kungörelsen ska anslås på församlingens anslagstavla senast tio dagar innan röstlängden läggs fram och finnas anslagen tills tiden för påseende utgått. Dessutom ska kungörelsen publiceras i en tidning senast fem dagar innan tiden för påseende börjar.

9 §

*Behandling av rättelseyrkande*

Valnämnden ska behandla rättelseyrkanden som gäller röstlängden i församlingsval vid ett möte som ska hållas den 1 oktober och vid val som förrättas på nytt eller vid undantagsval i församlingen vid ett möte två veckor efter utgången av den tid röstlängden ska finnas framlagd.

10 §

*Röstlängdens laga kraft*

Röstlängden vinner laga kraft på det sätt som bestäms i 23 kap. 23 § i kyrkolagen. Valnämnden ska i röstlängden anteckna att den har laga kraft.

11 §

*Meddelandekort*

När en församling är indelad i röstningsområden ska församlingen för var och en som antecknats i röstlängden göra upp ett meddelandekort som innehåller

1) den röstberättigades namn och uppgifter om röstningsområdet samt röstningsstället på valdagen och adressen till det,

2) den röstberättigades stadigvarande adress enligt medlemsdatasystemet på den dag som anges i 6 §,

3) uppgift om vid vilka val mottagaren av meddelandekortet har rösträtt,

4) uppgift om valdagen och tidpunkten för förhandsröstningen,

5) kontaktinformation för den valnämnd som antecknats som kortets avsändare,

6) uppgifter om medlemsdatasystemet som uppgifterna på kortet grundar sig på, samt

7) anvisningar om hur kortet ska användas och om förfarandet vid röstningen.

Meddelandekortet ska göras upp så att det kan användas som följebrev vid annan förhandsröstning än hemmaröstning.

Valnämnden ska se till att meddelandekorten skickas senast den 24:e dagen före valdagen till de röstberättigade vilkas adress är känd.

*Kandidatuppställning och beredning av val*

12 §

*Kungörelse om kandidatuppställningen*

Valnämnden ska under valåret vid ett möte som hålls senast den 1 augusti göra upp en kungörelse med information om antalet medlemmar som ska väljas till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet, förutsättningarna för valbarhet samt när och var valmansföreningarnas stiftelseurkunder ska lämnas in.

Kungörelsen ska anslås på församlingens anslagstavla före den 10 augusti och hållas anslagen till den 15 september klockan 16. Dessutom ska kungörelsen publiceras i en tidning före den 10 augusti.

13 §

*Bildande av valmansförening*

Rätt att ställa upp kandidater i församlingsval har en valmansförening som har grundats av minst tio röstberättigade medlemmar av församlingen. En röstberättigad kan vara stiftande medlem endast i en valmansförening som grundats för val av medlemmar till kyrkofullmäktige eller till gemensamma kyrkofullmäktige och endast i en valmansförening för val av medlemmar till församlingsrådet. Om personen vid samma val är medlem i två eller flera valmansföreningar, ska valnämnden stryka personen från alla stiftelseurkunder.

I samtliga församlingar i en kyrklig samfällighet ska valmansförening bildas och stiftelseurkunderna göras upp särskilt för val av gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av församlingsråd.

14 §

*Antalet kandidater och kandidatlistans   
beteckning*

En valmansförening får i sin kandidatlista ställa upp högst dubbelt så många kandidater som det antal medlemmar som ska väljas till kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Till gemensamma kyrkofullmäktige kan dock tre gånger så många kandidater ställas upp som det antal medlemmar som väljs från församlingen. Om det från församlingen utses endast en medlem till gemensamma kyrkofullmäktige kan valmansföreningen nominera högst sex kandidater. En och samma person kan ställas upp som kandidat för endast en valmansförening vid val av medlemmar av ett och samma organ.

En valmansförening har rätt att föreslå att i sammanställningen av kandidatlistorna tas in en beteckning för kandidatlistan som ska innehålla ordet ”kandidatlista”. Beteckningen får inte vara olämplig eller missvisande. Olika valmansföreningar får inte använda samma beteckning.

15 §

*Stiftelseurkund för valmansförening*

En valmansförening ska grundas genom en daterad och undertecknad stiftelseurkund som ska innehålla

1) ett omnämnande av vilket val det är fråga om,

2) underskrifter av valmansföreningens medlemmar som ska förtydligas genom att under dem ange undertecknarens namn samt titel, yrke eller syssla och hans eller hennes adress,

3) en kandidatlista, i vilken med högst två uttryck för varje kandidat nämns kandidatens namn samt titel, yrke eller syssla i den ordning som kandidaterna anges i sammanställningen av kandidatlistorna. En separat begäran kan framföras om att det i sammanställningen av kandidatlistorna utöver kandidatens förnamn eller i stället för detta antecknas ett allmänt känt tilltalsnamn eller förnamnet i förkortad form och att det närmare ska anges var kandidaten är bosatt, samt

4) namnet och kontaktuppgifterna för ett ombud och dennes ersättare som valmansföreningen har utsett bland medlemmarna. Dessa får inte vara medlemmar av valnämnden och inte kandidater för föreningen.

Till stiftelseurkunden ska fogas

1) ett av varje kandidat undertecknat samtycke till att ställa upp som kandidat och en försäkran om att han eller hon inte har samtyckt till att ställa upp som kandidat för någon annan valmansförening vid val av samma organ, och

2) ombudets skriftliga försäkran att kandidaterna är valbara till församlingens förtroendeuppdrag och att valmansföreningens medlemmar är röstberättigade medlemmar av församlingen.

16 §

*Inlämnande av stiftelseurkund*

*till församlingen*

Valmansföreningens stiftelseurkund med bilagor ska lämnas in till pastorsexpeditionen, och om en sådan inte finns, till en annan plats som valnämnden beslutar, senast den 15 september före klockan 16. Före det ska den angivna lokalen hållas öppen under minst fyra timmar.

17 §

*Behandling av stiftelseurkunder*

*samt anmärkningar*

Valnämnden ska göra en förberedande granskning av stiftelseurkunderna och de kandidatlistor som ingår i dem vid ett möte som ska hållas senast den 16 september. En stiftelseurkund som har lämnats in efter att fristen löpt ut ska lämnas utan beaktande. Ett meddelande om att urkunderna lämnats obeaktade ska lämnas till valmansföreningens ombud, eller om något ombud inte har utsetts, till någon av dem som har undertecknat stiftelseurkunden.

Valnämnden ska ge valmansföreningen tillfälle att lämna en förklaring eller göra en rättelse om

1) den uppställda kandidaten inte är valbar eller om personen har ställts upp som kandidat för fler än en valmansförening för val av medlemmar till samma organ,

2) beteckningen för kandidatlistan strider mot 14 § 2 mom. eller om samma beteckning har föreslagits som beteckning för fler än en valmansförening,

3) kandidatlistan på annat sätt är felaktig eller bristfällig, eller

4) valmansföreningen inte har bildats på lagligt sätt.

Valmansföreningens ombud ska bevisligt underrättas om begäran om förklaring eller rättelse eller, om något ombud inte har utsetts, ska någon av dem som har undertecknat stiftelseurkunden underrättas. Samtidigt ska felet eller bristen uppges eller anges vilken tilläggsutredning som behövs samt den frist inom vilken rättelsen eller kompletteringen får lämnas in. Valnämnden ska underrätta även kandidaten om den anmärkning som avses i 2 mom. 1 punkten.

Stiftelseurkunder som inte gett upphov till anmärkningar eller till en begäran om tilläggsutredningar ska godkännas.

18 §

*Åtgärder till följd av anmärkningar*

Valmansföreningens ombud eller, om något ombud inte har utsetts, en som undertecknat stiftelseurkunden har rätt att senast den 1 oktober före klockan 16 göra en rättelse och komplettera stiftelseurkunden. Inom samma tid har han eller hon rätt att göra justeringar som gäller en kandidats namn, titel, yrke eller syssla, adress eller närmare uppgifter om bostadsort.

Om en anmärkning har gjorts för att en person har samtyckt till att ställas upp som kandidat för fler än en valmansförening i valet av medlemmar till samma organ ska valmansföreningen ges tillfälle att inom den tid som anges i 1 mom. stryka en sådan kandidat. En kandidat får inte ersättas med en annan.

Om samma beteckning har föreslagits för fler än en valmansförening, ska valmansföreningen ges tillfälle att inom den tid som anges i 1 mom. avstå från beteckningen eller föreslå en ny.

Om en sådan rättelse som avses i 2 eller 3 mom. inte görs, ska valnämnden stryka kandidatens namn eller beteckningen för kandidatlistan från alla kandidatlistor som gäller valet av organet i fråga.

19 §

*Godkännande av stiftelseurkunder och   
uppgörande av en sammanställning av   
kandidatlistor*

Vid ett möte som ska hållas efter klockan 16 den 1 oktober under valåret ska valnämnden

1) ta till slutlig behandling och avgörande de stiftelseurkunder för en valmansförening om vilka komplettering eller rättelse har begärts,

2) i kandidatlistorna göra de ändringar som avses i 18 § samt de som följer av att en kandidat har avlidit,

3) göra en sammanställning av kandidatlistorna genom att lotta ordningen för kandidatlistorna, genom att numrera alla listor med romerska siffror från vänster till höger och genom att i sammanställningen anteckna de godkända beteckningarna, och

4) numrera kandidaterna i löpande ordning med början från nummer 2 så att numren för kandidaterna på den kandidatlista som genom lottning placerats först i sammanställningen av kandidatlistorna ges sina nummer i den ordning som valmansföreningen angett, därefter ges nummer för kandidaterna på den kandidatlista som genom lottning placerats som andra i sammanställningen och så vidare.

Om stiftelseurkunden för en valmansförening inte kan godkännas efter komplettering eller rättelse, ska den förkastas. Om felet avser endast en viss kandidat ska endast namnet på denna strykas från kandidatlistan. På samma sätt ska en beteckning som inte godkänts för en kandidatlista strykas.

I varje församling i en kyrklig samfällighet ska kandidaterna på listorna för val av medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige numreras på det sätt som bestäms i 1 mom. 4 punkten och kandidaterna på listorna för val av medlemmar av församlingsrådet så att numreringen fortsätter räknat från det nummer som den sista kandidaten för val till gemensamma kyrkofullmäktige har erhållit.

20 §

*Innehållet i sammanställningen av   
kandidatlistorna*

Kandidaterna på en kandidatlista ska antecknas under numret för kandidatlistan inom en gemensam ram där kandidaterna har egna rutor placerade i den ordning uppifrån räknat som valmansföreningen angett. Om kandidaterna på grund av antalet måste antecknas i två eller flera parallella spalter ska de antecknas radvis från vänster till höger.

Sammanställningen av kandidatlistorna ska ha en gemensam rubrik som visar för vilket val sammanställningen har gjorts upp samt de omständigheter som förutsätts i 19 § 1 mom. 3 och 4 punkten. För kandidaterna antecknas utöver nummer namn och titel, yrke eller syssla med högst två uttryck samt vid behov närmare uppgifter om bostadsort. Kandidaternas tilltalsnamn eller förkortningar av deras förnamn får antecknas i sammanställningen av kandidatlistorna endast om det är nödvändigt för att precisera kandidatens identitet. Andra uppgifter får inte antecknas om kandidaterna.

I en församling som hör till en kyrklig samfällighet ska en sammanställning av kandidatlistorna göras särskilt för val av medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige och särskilt för val av medlemmar av församlingsrådet. Det papper som används för sammanställningen av kandidatlistorna ska ha samma färg som motsvarande röstsedlar.

21 §

*Tillkännagivande av sammanställningen av kandidatlistorna*

Sammanställningen av kandidatlistorna ska anslås på församlingens anslagstavla senast tre veckor innan valet inleds. Inom samma tid ska information om sammanställningen och om att den finns anslagen publiceras i en tidning.

22 §

*Andra beslut av valnämnden i samband med beredningen av val*

Valnämnden ska vid det möte som anges i 17 § 1 mom.

1) bestämma röstningsställena och vallokalerna,

2) utse en eller flera valförrättare för förhandsröstningen och besluta om andra ärenden som gäller förhandsröstningen samt göra upp en kungörelse om förhandsröstningen,

3) utse valbiträden och besluta om övriga åtgärder i anknytning till valförberedelserna, om inte beslut om dessa har fattats tidigare, samt

4) vid behov utse tre eller flera rösträknare för att räkna förhandsrösterna på det sätt som föreskrivs i 47 § 2 mom.

23 §

*Röstsedel*

Röstsedeln ska ha standardformatet 148 x 210 mm och på insidan ska tryckas en rubrik som anger vid vilket val valsedeln ska användas. Den cirkel som är tryckt på sedeln ska ha en diameter av 90 mm och den ska förbli ovikt när röstsedeln viks ihop. Mitt i cirkeln ska tydligt utsatt finnas beteckningen N:r … för antecknande av kandidatens nummer. Av röstsedeln ska tydligt framgå hur den ska vikas och den ska trygga valhemligheten.

Det papper som används för röstsedlarna ska vara vitt vid val av medlemmar av kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige och orange vid val av medlemmar av församlingsrådet.

Kyrkostyrelsen ska låta trycka de röstsedlar som används vid ordinarie församlingsval. Valnämnden ska låta trycka de röstsedlar som används vid undantagsval i församlingen.

*Förhandsröstning och hemmaröstning*

24 §   
*Tidpunkt för och kungörelse av   
förhandsröstningen*

Förhandsröstningen ska inledas måndagen efter den sista söndagen i oktober och fortgå till och med samma veckas fredag. Röstningen ska ske

1) på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli varje dag klockan 9–18 och

2) om valnämnden så beslutar även på annan plats och under tid som valnämnden bestämmer.

Vid undantagsval i församlingen kan röstning ske på förhand endast på den aktuella församlingens förhandsröstningsställe.

Valnämndens kungörelse om tid och plats för förhandsröstningen ska anslås på församlingens anslagstavla åtta dagar innan förhandsröstningen inleds och ska hållas anslagen tills förhandsröstningen avslutas, om inte något annat följer av 51 §. Om kungörelsen ska meddelas i en tidning senast fem dagar innan förhandsröstningen inleds.

25 §   
*Förhandsröstningshandlingar*

Vid förhandsröstningen ska användas en röstsedel enligt 23 § samt valkuvert, följebrevsblankett och ytterkuvert vilka kyrkostyrelsen ska låta tillverka. När församlingen använder meddelandekort enligt 11 § är kortet följebrev.

26 §   
*Inledande av röstning på   
förhandsröstningsställena*

Den röstande ska anmäla sig för valförrättaren på förhandsröstningsstället och styrka sin identitet. Därefter får han eller hon en röstsedel för valet av medlemmar av kyrkofullmäktige eller röstsedlarna för valet av medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet samt ett valkuvert, ytterkuvert och vid behov en följebrevsblankett.

Den som röstar på ett förhandsröstningsställe inom sin egen församlings område ska ges möjlighet att bekanta sig med sammanställningen av kandidatlistorna i församlingen.

27 §   
*Röstning vid förhandsröstningen*

Den röstande har rätt att rösta på en kandidat som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där den röstande är antecknad som röstberättigad.

Den röstande ska på röstsedeln anteckna numret på den kandidat som han eller hon röstar på, så tydligt att tvivel inte kan uppstå om vilken kandidat han eller hon avser. Anteckningen ska göras i valbåset eller på annat sätt så att valhemligheten bevaras.

På begäran av den röstande ska valförrättaren eller en medlem av valnämnden bistå honom eller henne vid röstningen. Den vars förmåga att göra en röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid röstningen assisteras av ett biträde som han eller hon utsett. Som biträde får dock inte anlitas någon som är kandidat i valet. Biträdet är skyldigt att samvetsgrant iaktta den röstandes vilja och hemlighålla det som han eller hon fått veta i samband med röstningen.

28 §   
*Följebrev*

Följebrevet ska riktas till valnämnden i den församling där den röstande enligt egen uppgift finns införd i röstlängden.

Följebrevet ska innehålla

2) den röstandes fullständiga namn och personbeteckning samt, om namnet har ändrats, även det tidigare namnet, och

3) meddelande om den församling där den röstande är införd i röstlängden, och dess adress.

Den röstande ska i valförrättarens närvaro egenhändigt underteckna försäkran i följebrevet om att han eller hon personligen med bevarandet av valhemligheten har fyllt i röstsedeln och lagt den hopvikt i valkuvertet och tillslutit det.

29 §   
*Åtgärder för avslutande av   
förhandsröstningen*

När den röstande har gjort sin anteckning på röstsedeln ska han eller hon vika röstsedeln och inför valförrättaren lägga den vikt och ostämplad i valkuvertet och tillsluta det. Valkuvertet ska därefter stämplas med den församlings stämpel där förhandsröstningen sker. På valkuvertet får inte göras andra anteckningar.

Valförrättaren ska i följebrevet intyga att röstningen gått rätt till och uppge förhandsröstningsstället samt datera och underteckna intyget. Valkuvertet och följebrevet ska därefter läggas i ytterkuvertet som ska tillslutas. Valförrättaren ska utan dröjsmål sända ytterkuvertet till valnämnden i den församling vars valförrättning den röstande har deltagit i.

Alla röstande som innan utgången av den angivna röstningstiden har anlänt för att invänta sin tur har rätt att rösta innan valförrättningen avslutas på röstningsstället. När den angivna röstningstiden gått ut ska röstningsstället stängas. Röstande som är närvarande ska före det underrättas om stängningen.

30 §   
*Förteckning över dem som röstat på förhand*

På förhandsröstningsstället ska en förteckning föras över de röstande. I den ska antecknas den röstandes namn, den församling där den röstande enligt egen uppgift finns införd i röstlängden samt den dag då röstningen har skett. Kyrkostyrelsen ska låta framställa en blankett för förteckningen.

31 §   
*Granskning av förhandsröstningshandlingarna*

De förhandsröstningshandlingar som inkommit till valnämnden granskas, utan att valkuverten öppnas, vid ett möte som ska hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit före klockan 16 fredagen före valet hinner behandlas vid mötet. Ytterkuvert som inkommit till valnämnden efter utgången av tidsfristen öppnas inte och lämnas obeaktade. Kuvert som anlänt efter fristen förses med en anteckning om tidpunkten för när de anlände.

Röstningen ska lämnas obeaktad, om

1) den som röstat på förhand inte har antecknats som röstberättigad i röstlängden,

2) följebrevet är så bristfälligt eller otydligt att det inte med säkerhet går att få visshet om vem den röstande är,

3) valkuvertet är öppet eller ostämplat eller försett med en obehörig anteckning om den röstande eller om en kandidat eller något annat obehörigt, eller

4) den röstande har röstat flera gånger.

En anteckning om att röstningen har lämnats obeaktad ska göras i valnämndens protokoll till vilket valkuvertet med innehåll samt följebrevet och ytterkuvertet ska fogas.

Om ytterkuvertet och valkuvertet godkänns ska i röstlängden antecknas att den person som nämns i följebrevet har röstat. Samtidigt ska på valkuvertets framsida en göras anteckning om att den röstande har konstaterats vara röstberättigad. De godkända valkuverten ska räknas. Dessutom ska kontrolleras att antalet valkuvert är detsamma som det antal personer som i röstlängden har antecknats ha röstat. De godkända valkuverten ska åtskiljda från följebreven hållas oöppnade i säkert förvar.

32 §   
*Förhandsröstning hemma*

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (*hemmaröstning*) i den församling där han eller hon har antecknats i röstlängden.

33 §   
*Personer som är närvarande   
vid hemmaröstningen*

Hemmaröstning ska förrättas av en enda valförrättare. Ordföranden för valnämnden ska bestämma vilken röstande varje valförrättare ska besöka.

Den valförrättare som förrättar hemmaröstningen ska se till att utöver honom eller henne vid hemmaröstningen är närvarande en av den röstande utsedd eller godkänd person som har fyllt 18 år och som inte sköter detta uppdrag i egenskap av valmyndighet. En person som är kandidat i valet kan inte sköta detta uppdrag.

I fråga om anlitande av biträde tillämpas vad som bestäms i 27 § 3 mom.

34 §   
*Förberedelser för hemmaröstningen*

Den som har rätt till hemmaröstning ska före klockan 16 senast den sista fredagen innan förhandsröstningen inleds skriftligt eller per telefon till valnämnden anmäla sin önskan att förhandsrösta hemma. Anmälan för den röstande kan göras av någon som han eller hon har utsett.

I anmälan ska uppges

1) den röstandes fullständiga namn, personbeteckning, adress, församling och telefonnummer samt, om anmälan görs av någon som den röstande utsett, också dennes namn, adress och telefonnummer,

2) att den röstandes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället och att han eller hon därför önskar förhandsrösta hemma, och

3) huruvida den röstande själv kan sköta om att en person som avses i 33 § 2 mom. utsedd av den röstande själv är närvarande vid hemmaröstningen.

Den skriftliga anmälan kan göras på en särskild blankett för detta ändamål. Valnämnden ska se till att de röstande som önskar rösta hemma har tillgång till blanketter. Den skriftliga anmälan ska undertecknas.

Valnämndens sekreterare ska, om möjligt, vid behov avhjälpa brister i anmälan och försäkra sig om att anmälan gjorts av den röstande som nämns i anmälan eller av någon som denne har utsett. Valnämnden ska föra en förteckning över anmälningarna.

35 §   
*Tidpunkten för hemmaröstningen och uppgifter som ska lämnas om den*

Hemmaröstningen ska förrättas på förhandsröstningsdagarna mellan klockan 9 och klockan 20. På den sista dagen avslutas röstningen klockan 16.

Valnämndens ordförande ska se till att den röstande beträffande anmälan i 34 § utan dröjsmål underrättas skriftligt eller per telefon om den tidpunkt när valförrättaren besöker honom eller henne. Tidpunkten ska anges med åtminstone två timmars noggrannhet. Samtidigt ska valnämndens telefonnummer meddelas för eventuell kontakt. Om valförrättaren är förhindrad att infinna sig vid den meddelade tidpunkten ska den röstande utan dröjsmål underrättas om detta och om tidpunkten för ett nytt besök.

Den röstande ska på det sätt som anges ovan underrättas om att hemmaröstning inte förrättas om

1) en brist i anmälan som inverkar på röstningsförrättningen inte har kunnat avhjälpas,

2) anmälan till valnämnden har gjorts efter den utsatta tiden, eller

3) hemmaröstningen inte alls kan förrättas på grund av avbrott i kommunikationerna eller något annat oöverstigligt hinder.

36 §   
*Avbrytande av hemmaröstningen*

Om den röstandes valfrihet eller en störningsfri röstning inte kan tryggas ska valförrättaren avbryta hemmaröstningen. I den förteckning som förs över hemmaröstningar ska göras en anteckning om avbrottet, och om röstningsförrättningen inte kan fortsätta, även om att den avslutats.

37 §

*Följebrev för hemmaröstningen*

Följebrevet ska utöver de uppgifter som nämns i 28 § 2 och 3 mom. innehålla en av den röstande undertecknad försäkran om att hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället. Den person som med stöd av 33 § 2 mom. varit närvarande vid röstningen ska anteckna sitt namn på följebrevet.

Valförrättaren ska i följebrevet intyga att hemmaröstningen har skett på det sätt som bestäms i 24, 26 och 29 § om förhandsröstning. Valförrättaren ska datera och underteckna intyget. Valkuvertet med röstsedeln samt följebrevet ska därefter läggas i ytterkuvertet som ska tillslutas. Valförrättaren ska utan dröjsmål översända ytterkuvertet till valnämnden.

Röstningen ska lämnas obeaktad av skäl som nämns i 31 § 2 mom. eller om den person som varit närvarande vid röstningen inte har antecknat sitt namn på följebrevet. För hemmaröstningen och förfarandet vid hemmaröstningen gäller i övrigt vad som bestäms om förhandsröstning.

*Röstning och fastställande av valresultatet*

38 §   
*Valkungörelse*

Valnämnden ska meddela om valen genom en kungörelse där tidpunkten då valen inleds och avslutas samt röstningsställena nämns.

Kungörelsen ska anslås på församlingens anslagstavla senast åtta dagar före valdagen. Dessutom ska kungörelsen publiceras i en tidning senast fem dagar före valdagen.

Om ingen röstning äger rum i det fall som avses i 51 § ska detta meddelas på det sätt som bestäms ovan.

39 §   
*Röstningslokalen och materialet samt   
valnämndens och valbiträdenas närvaro*

Valnämnden ska se till att det för valet finns lämpliga lokaler, valurna, utrustning och redskap samt ett tillräckligt antal röstsedlar.

På varje röstningsställe ska i väntrummen och i valbåsen finnas synligt uppsatta en tryckt sammanställning av kandidatlistorna för kyrkofullmäktige eller av kandidatlistorna för gemensamma kyrkofullmäktige och för församlingsrådet. På röstningsställets dörr ska finnas ett meddelande om röstningstiden.

På röstningsstället ska så många medlemmar av valnämnden vara närvarande att valnämnden är beslutför när valet förrättas. På röstningsstället ska dessutom finnas ett eller flera valbiträden som valnämnden utsett. Biträdena ska ha behöriga kännetecken och på begäran av en röstande ska de hjälpa honom eller henne att göra anteckningen på röstsedeln.

40 §   
*Inledande av röstningen*

När röstningen inleds på valdagen ska valnämndens ordförande eller vice ordförande

1) förklara att valförrättningen inleds,

2) meddela vilka val som förrättas och ge övriga anvisningar om röstningsförfarandet, och

3) visa de närvarande att valurnan är tom och därefter stänga urnan.

Efter att valurnan stängts vid valförrättningens början får urnan inte öppnas förrän rösträkningen börjar.

Vid valförrättningen är diskussion inte tillåten.

41 §   
*Utredande av rösträtt*

Den röstande ska på röstningsstället anmäla sig till valnämnden som ska se till att den röstande inte ges en röstsedel förrän han eller hon har konstaterats vara röstberättigad.

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för valnämnden.

42 §   
*Röstning i församlingsval*

Den röstande ska på röstsedeln anteckna numret på den kandidat som han eller hon röstar på så tydligt att tvivel inte kan uppstå om vilken kandidat han eller hon avser. Anteckningen ska göras i valbåset så att valhemligheten bevaras.

När den röstande har gjort sin anteckning på röstsedeln ska han eller hon överlämna röstsedeln hopvikt till valnämnden för att stämplas. Stämpeln ska slås mitt på den vikta röstsedelns baksida. Den röstande ska därefter lägga röstsedeln i valurnan. Som valstämpel används församlingens stämpel.

På begäran av den röstande ska valförrättaren eller en medlem av valnämnden bistå honom eller henne vid röstningen. Den vars förmåga att göra en röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får vid röstningen assisteras av ett biträde som han eller hon har utsett. Den som är kandidat i valet får inte vara valbiträde. Biträdet är skyldigt att samvetsgrant iaktta den röstandes vilja samt hemlighålla det som han eller hon fått veta i samband med röstningen.

Valnämnden antecknar i röstlängden att den röstande har röstat.

43 §   
*Rätt att rösta när röstningstiden löper ut*

Alla röstande som före utgången av den angivna röstningstiden har anlänt för att invänta sin tur har rätt att rösta innan valförrättningen avslutas på röstningsstället. När den angivna röstningstiden gått ut ska röstningsstället stängas. Röstande som är närvarande ska före det underrättas om stängningen.

44 §   
*Avbrytande av valförrättningen*

Om valförrättningen måste avbrytas, ska valnämnden ta hand om valurnan och röstlängden och hålla dem under uppsikt.

45 §   
*Förande av protokoll*

På varje röstningsställe ska protokoll föras där det antecknas hur röstningen fortlöper. Protokollen ska fogas till valnämndens protokoll i vilket valresultatet antecknas och till vilket en besvärsanvisning fogas. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt för varje röstningsställe av två medlemmar av valnämnden som varit närvarande.

46 §   
*Närvaro av valmansföreningens ombud*

Ombudet för en valmansförening eller dennes ersättare har rätt att vara närvarande vid valnämndens möte då röstsedlarna räknas och valresultatet bestäms. En anteckning om de närvarande ska göras i protokollet.

47 §   
*Rösträkning*

När röstningen på valdagen förklarats avslutad ska valnämnden ta ut de röstsedlar som getts vid förhandsröstningen ur valkuverten, stämpla dem och lägga dem i valurnan utan att öppna dem.

Räkningen av de röstsedlar som getts vid förhandsröstningen och som finns i kuverten kan dock inledas på valdagen vid en tidpunkt som valnämnden bestämmer, dock tidigast sex timmar innan röstningen slutar om fler än 50 förhandsröster har getts och det finns grund för att anta att fler än 50 personer röstar på valdagen. Innan röstsedlarna börjar räknas ska de stämplas. De ogiltiga röstsedlarna ska avskiljas till en särskild grupp. De övriga röstsedlarna ska sorteras så att de röstsedlar som avser en viss kandidat utgör en egen grupp. Antalet röstsedlar i varje enskild grupp ska räknas.

Valnämnden ska ta upp alla röstsedlar ur urnan och räkna både antalet röstsedlar och det antal röstande som i röstlängden antecknats ha röstat. Därefter ska valnämnden avskilja de ogiltiga röstsedlarna till en egen grupp. Valnämnden ska räkna alla avgivna röster med beaktade av även de röster som avgetts vid förhandsröstningen.

Valnämnden ska slutföra räkningen av röstsedlarna utan avbrott. Om räkningen eller behandlingen av röstsedlarna avbryts, ska valnämnden se till att alla uträkningar och röstsedlar förvaras under uppsikt.

48 §   
*Ogiltiga röstsedlar*

En röstsedel är ogiltig om

1) som röstsedel har använts något annat än en röstsedel som färdigställts för valet i fråga,

2) valkuvertet innehåller flera än en röstsedel som gäller samma val,

3) röstsedeln är ostämplad,

4) röstningsanteckningen har gjorts så att det inte av den tydligt framgår vilken kandidat som avses, eller

5) den röstandes namn eller ett särskilt kännetecken på denne har skrivits på röstsedeln eller någon annan obehörig anteckning har gjorts på den.

Som obehörig betraktas inte en sådan anteckning på röstsedeln som endast förtydligar på vilken kandidat den röstande har avsett att rösta.

49 §   
*Kandidaternas jämförelsetal*

När valnämnden har räknat rösterna, ställs kandidaterna på kandidatlistan för samtliga valmansföreningar i den ordning som deras personliga röstetal utvisar. Därefter ges den första kandidaten listans hela röstetal som jämförelsetal, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel och så vidare. Jämförelsetal ska räknas ut även för kandidater som inte har fått en enda personlig röst.

Om det framgår att en kandidat inte är valbar eller har avlidit kommer de röster som getts honom eller henne den kandidatlista till godo för vilken han eller hon varit kandidat.

50 §   
*Bestämmande av valresultatet samt suppleanter*

Valresultatet räknas särskilt för val av medlemmar av kyrkofullmäktige, val av de medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som väljs i respektive församling samt för val av medlemmar av församlingsrådet. Valresultatet bestäms genom att namnen på kandidaterna på olika kandidatlistor skrivs i den ordning som deras jämförelsetal anger. För varje kandidat antecknas också hans eller hennes jämförelsetal. I varje enskilt val väljs så många kandidater från början av namnserien som det antal medlemmar som ska väljas i respektive val.

Till suppleanter för dem som valts från en kandidatlista utses i varje enskilt val kandidater på samma kandidatlista som inte blivit valda i den ordning som kandidaternas jämförelsetal utvisar.

51 §   
*Val utan röstningsförfarande*

En valmansförening kan i det fall att andra kandidatlistor inte lämnas in eller godkänns, i anslutning till kandidatlistan uppge vilka kandidater som utan röstningsförfarande ska bli ordinarie medlemmar och i vilken ordning de övriga suppleanter.

Om det på de godkända kandidatlistorna finns lika många kandidater som antalet medlemmar som ska väljas eller åtminstone fyra femtedelar av det antal som ska väljas, blir dessa utsedda utan röstning.

52 §   
*Fastställande av valresultatet*

Valnämnden ska vid ett möte som hålls senast den tredje dagen efter att församlingsvalen avslutats fastställa valresultatet. Ett meddelande om att valprotokollet samt besvärsanvisning finns framlagda på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli under dess öppettider ska anslås på församlingens anslagstavla senast den åttonde dagen efter den dag då valförrättningen avslutades och hållas anslaget under 30 dagar.

Valnämnden ska meddela valresultatet till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet samt till var och en som valts till ordinarie medlem eller till suppleant.

53 §   
*Arkivering av röstningsmaterial*

Valprotokollet och de uträkningar som gäller valresultatet ska förvaras i församlingens arkiv.

Alla röstsedlar och sammanställningen av kandidatlistorna i församlingsval ska särskilt för varje val läggas i ett hållbart omslag som ska förseglas med sigill och förvaras i arkivet tills följande val har förrättats.

Om besvär har anförts över valet ska kyrkoherden på begäran av förvaltningsdomstolen sända röstsedlarna för det val som besvären avser till förvaltningsdomstolen i det förseglade omslaget enligt 2 mom.

*Undantagsval i församlingen*

54 §   
*Bildande av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd utan att val förrättas*

Kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråd ska i de situationer som avses i 23 kap. 10 § 1 mom. i kyrkolagen bildas utifrån resultaten vid de föregående valen utan att nya val förrättas som följer:

1) kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige utifrån kandidatlistorna vid de föregående valen av kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige, och

2) församlingsrådet utifrån kandidatlistorna vid de föregående valen av kyrkofullmäktige och församlingsrådet, efter det att gemensamma kyrkofullmäktige har bildats.

Om det inte har funnits ett tillräckligt antal kandidater för gemensamma kyrkofullmäktige ska de extra medlemmarna bestämmas utifrån kandidatlistorna för församlingsrådet.

Valnämnden eller valnämnderna ska fatta det beslut om bildande som avses i 1 mom. och meddela om det på det sätt som bestäms i 52 §.

55 §   
*Övriga undantagsval i församlingen*

Domkapitlet ska bestämma valdagen och de föreskrivna tiderna och dagarna för valförrättningarna om

1) det inom den frist som föreskrivs i 16 § inte har inlämnats en enda godtagbar kandidatlista i församlingen för val av kyrkofullmäktige eller i en kyrklig samfällighet för val av antingen gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet eller om det totala antalet kandidater i de godkända kandidatlistorna är mindre än fyra femtedelar av det antal medlemmar som ska väljas,

2) val inte har förrättats eller de åtgärder som har samband med valet inte har vidtagits inom föreskriven tid,

3) det sammanräknade antalet valda medlemmar till de organ som avses ovan i 1 punkten under valperioden minskar till under tre fjärdedelar av det föreskrivna antalet,

4) valet har upphävts till följd av besvär, eller

5) det är nödvändigt att förrätta extra val till följd av att en sådan förändring som avses i 23 kap. 10 § 1 mom. i kyrkolagen inträffar i församlingen under valperioden.

Valnämnden ska utan dröjsmål informera domkapitlet om att en situation enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten uppkommit och informera ordföranden för organet om att en situation enligt 3 punkten uppkommit.

Mandatperioden för de förtroendevalda som valts varar till utgången av den löpande valperioden.

56 §   
*Valåtgärder vid sammanslagningar av   
församlingar*

Om en församling i dess helhet eller en del av församlingens område ansluts till en annan församling, ska valnämnden i den församling som församlingen eller området ansluts till vidta de åtgärder som följer av ett val inom området för den församling som bildats på detta sätt.

Den församling från vilken ett område överförs till en annan församling ska vid behov ge valnämnden en förteckning över alla de medlemmar av församlingen som uppnått rösträttsålder och som bor inom det område som överförs.

57 §   
*Församlingsval under det år som föregår en ändring i församlingsindelningen*

Vid församlingsval som förrättas under det år som föregår ikraftträdandet av en ändring i församlingsindelningen ska den nya församlingsindelningen iakttas. Kandidaternas och valnämndsmedlemmars valbarhet till förtroendeuppdrag samt de röstberättigade församlingsmedlemmarnas behörighet att vara stiftande medlem i en valmansförening bestäms då i enlighet med den nya indelningen.

3 kap.   
**Direkt kyrkoherdeval**

58 §   
*Bestämmande av valdag och valprov*

När valförslaget har gjorts upp ska domkapitlet bestämma när direkt kyrkoherdeval ska förrättas och vidta även andra nödvändiga åtgärder för att förrätta valet.

Domkapitlet ska bestämma att valkandidaterna under på varandra följande söndagar som valprov ska förrätta högmässogudstjänsten i en kyrka som domkapitlet bestämmer. I en tvåspråkig församling ska gudstjänsten förrättas på vartdera språket. Domkapitlet kan av särskilda skäl befria en valkandidat från att förrätta gudstjänsten.

59 §

*Kungörelse om valkandidater och valprov*

Domkapitlet ska tillställa kyrkoherden en kungörelse, i vilken församlingen meddelas valkandidaterna, deras meriter, dagen då de ska förrätta gudstjänst som valprov samt dagen då valet börjar.

Kungörelsen ska anslås på församlingens anslagstavla två veckor före det första valprovet och hållas anslagen tills valförrättningen avslutats.

60 §

*Ofullständigt valförslag och ändring   
av valförslag*

Om en valkandidat inte förrättat den gudstjänst som utgör valprov och inte senast tisdagen efter valprovsdagen lägger fram en godtagbar orsak för detta för domkapitlet ska valkandidaten strykas från valförslaget. Om det har funnits en godtagbar orsak ska kandidaten utan att förrätta gudstjänst alltjämt kvarstå som valkandidat.

Domkapitlet ska avbryta valet om någon av valkandidaterna förlorar sin valbarhet innan tjänsteförordnande har utfärdats. Domkapitlet ska då ändra valförslaget om inte röstning redan har förrättats och någon annan enligt valresultatet ska få tjänsteförordnande.

Om valförslaget blir ofullständigt och sådana sökande som uppfyller behörighetsvillkoren har ställts utanför valförslaget och dessa meddelar att de håller fast vid sina ansökningar ska domkapitlet upprätta ett nytt valförslag.

61 §

*Tidpunkt för val, röstningsställe   
och förhandsröstning*

Direkt kyrkoherdeval ska inledas efter avslutad gudstjänst den andra söndagen efter det sista valprovet och avslutas antingen samma dag eller därpå följande måndag. Valnämnden i församlingen ska före dagen för det första valprovet bestämma när röstningen ska verkställas. Valnämnden ska bestämma röstningsställena och vallokalerna.

Förhandsröstningen vid direkt kyrkoherdeval ska inledas den måndag som följer på den söndag som följer efter det sista valprovet och avslutas på fredagen samma vecka. Förhandsröstning äger rum endast i den församling vars kyrkoherde väljs i valet, på pastorsexpeditionen eller församlingens kansli varje dag klockan 9–18 och dessutom vid någon annan tidpunkt på något annat ställe som valnämnden bestämmer samt som hemmaröstning.

62 §

*Röstlängd*

Röstlängden vid direkt kyrkoherdeval ska upprättas senast 55 dagar före den första valdagen och justeras senast inom två dagar. På röstlängden och uppdelningen av församlingen i röstningsområden tillämpas vad som bestäms i 6–11 §.

Rättelseyrkanden enligt 24 kap. 7 § i kyrkolagen som gäller röstlängden ska behandlas vid valnämndens möte som ska hållas två veckor efter utgången av den tid röstlängden är framlagd för påseende.

63 §

*Valkungörelse*

Valnämnden ska sätta upp kungörelse om det direkta kyrkoherdevalet och när det inleds samt om platserna och tiderna för röstningen. Kungörelsen ska finnas anslagen på församlingens anslagstavla från den sista dagen för valproven till dess röstningen avslutats. Dessutom ska kungörelsen publiceras i en tidning senast fem dagar innan förhandsröstningen inleds.

64 §

*Röstsedel*

På röstsedeln som valnämnden ska låta trycka ska i separata kolumner finnas alla valkandidaters namn, tjänsteställning och titel. Av röstsedeln ska framgå hur den ska vikas och röstsedeln ska trygga valhemligheten.

65 §   
*Anslag på röstningsstället*

I väntrummen på röstningsstället och i varje valbås ska finnas ett synligt anslag med valkandidaterna. Anslaget får inte påminna om en röstsedel.

66 §

*Röstning vid direkt kyrkoherdeval*

Den röstande ska göra en tydlig och synlig anteckning i den kolumn på röstsedeln där namnet på den kandidat finns som han eller hon röstar på.

67 §   
*Rösträkning, fastställande av valresultat och kungörelse av resultatet*

När röstningen förklarats avslutad ska röstsedlarna tas ut ur valurnan och både antalet röstsedlar och antalet röstande som antecknats i röstlängden ska räknas. Därefter ska de röstsedlar avskiljas som är ogiltiga enligt 48 § och det antal röster som respektive kandidat har erhållit räknas. På rösträkningen och fastställande av valresultatet tillämpas bestämmelserna i 47 och 52 §.

Protokollet över direkt kyrkoherdeval ska upprättas i två exemplar. Valnämnden ska skicka det ena exemplaret av protokollet till domkapitlet och ett utdrag ur protokollet tillsammans med en besvärsanvisning till valkandidaterna. Alla röstsedlar ska läggas i ett hållbart omslag som ska tillslutas och förvaras på pastorskansliet i minst fyra år.

68 §

*Övriga bestämmelser som tillämpas på valet*

På valförrättningen, förhandsröstningen, hemmaröstningen och röstningsförfarandet tillämpas i övrigt i tillämpliga delar bestämmelserna i 22 §, 24–37 § och 39–45 §.

Direkt val av en gemensam kyrkoherde ska förrättas med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om direkt kyrkoherdeval. Röstningen och den högmässogudstjänst som utgör valprov ska förrättas i alla de församlingar där kyrkoherdetjänsten är gemensam.

4 kap.

**Val som förrättas i stiftet**

*Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och   
ombud till kyrkomötet*

69 §   
*Tidpunkten för valet och förhandsröstning*

Val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet ska förrättas den andra tisdagen i februari andra året efter de församlingsval som avses i 3 § 1 mom.

Vid valen får förhandsröstning ske så som bestäms nedan.

70 §   
*Stiftets valnämnd*

Domkapitlet ska tillsätta den valnämnd som avses i 23 kap. 19 § 3 mom. i kyrkolagen under september månad det år som föregår året för valet av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet. Domkapitlet ska meddela församlingarna och stiftets präster att valnämnden har tillsatts. Domkapitlet ska utse en sekreterare för nämnden och sköta nämndens kanslisysslor.

Valnämnden ska inom sig utse en vice ordförande. Ordföranden och sekreteraren ska underteckna protokollen och expeditionerna. Valnämnden ska utse två protokolljusterare om justeringen inte kan ske vid mötet.

71 §   
*Röstlängder*

Domkapitlet ska upprätta en röstlängd över röstberättigade präster och sända den till valnämnden före utgången av oktober månad det år som föregår valåret. Valnämnden sänder kontraktsprostarna ett utdrag ur röstlängden senast den 15 december.

Kyrkoherden ska före utgången av oktober månad det år som föregår valåret till valnämnden sända en röstlängd över medlemmarna av kyrkofullmäktige eller medlemmarna av församlingsrådet och de medlemmar som från församlingen valts till gemensamma kyrkofullmäktige. I röstlängden ska i stället för en präst som valts till medlem antecknas en suppleant enligt 50 kap. 2 mom. som ska vara lekman.

72 §   
*Röstetal vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud*

När resultatet av valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet ska bestämmas ställs det röstetal som kandidaterna får i varje församling i förhållande till både församlingens folkmängd och antalet medlemmar av församlingens kyrkofullmäktige eller det sammanräknade antalet mandat för de förtroendevalda som är medlemmar av församlingsrådet och de som från församlingen valts in som medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige. De röstberättigade i varje församling har sammanlagt fyra röster och därutöver en röst för varje fullt ettusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal delas i varje församling mellan de röstberättigade med tre decimalers noggrannhet.

Med församlingens folkmängd avses folkmängden den sista dagen året före valåret. Om en ny församling har bildats eller församlingsindelningen på annat sätt har ändrats från ingången av valåret ska folkmängden bestämmas enligt den nya indelningen.

Kyrkoherden ska senast den 25 januari under valåret sända ett meddelande om folkmängden i församlingen till valnämnden. Valnämnden ska före den 1 februari under valåret räkna och separat för varje församling fastställa röstetalet för varje medlem av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.

I valnämndens protokoll ska antecknas en församlingsvis uppgjord sammanställning av folkmängdsuppgifterna, antalet medlemmar av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och antalet medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen, det sammanlagda röstetalet för de röstberättigade i församlingen och hur detta fördelas mellan de röstberättigade.

73 §   
*Sändande av handlingar*

De handlingar som riktas till valnämnden ska skickas till domkapitlet som ger dem till valnämnden.

Handlingar som gäller val av lekmannamedlem och lekmannaombud från församlingarna i landskapet Åland ska sändas till kontraktsprosten i prosteriet.

74 §   
*Kandidatuppställning*

Rätt att ställa upp kandidater har en valmansförening som vid val av prästmedlemmar av stiftsfullmäktige och prästombud till kyrkomötet har bildats av minst tre personer som är röstberättigade i dessa val och vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud av minst tio personer som är röstberättigade i dessa val. Högst tre gånger så många kandidater får ställas upp i kandidatlistan än det antal som ska utses från stiftet i valet.

Stiftelseurkunden och kandidatlistan ska lämnas in till domkapitlet senast den 15 november före klockan 16 året före valåret om inte något annat följer av 2 § 2 mom. På valmansföreningens stiftelseurkund och kandidatlista samt på hur dessa ska lämnas in och offentliggöras, på ombudets försäkran och kandidaternas skriftliga samtycke tillämpas bestämmelserna om församlingsval i 14 § 2 mom., 15, 21 och 51 §.

75 §   
*Kandidatuppställning på Åland*

Vid val av lekmannamedlem av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet från församlingarna på Åland ska på kandidatlistan i valmansföreningens stiftelseurkund ställas upp en kandidat som medlem och en kandidat som ombud samt en som första suppleant för medlemmen och en som första suppleant för ombudet samt en som andra suppleant för medlemmen och en som andra suppleant för ombudet. I sammanställningen av kandidatlistorna ska endast kandidatlistorna numreras.

Om endast en kandidatlista lämnas in för valet, ska kandidaterna som är uppställda på listan utses utan röstning.

Om mandatet som förtroendevald lekmannamedlem eller lekmannaombud eller som suppleanter för vardera blir ledigt eller om ingen kandidatlista har lämnats in för valet, ska nya val förrättas vid en tidpunkt som domkapitlet bestämmer.

76 §   
*Behandling av stiftelseurkunder*

Vid valnämndens möte som ska hållas senast den 30 november året före valåret ska valmansföreningarnas stiftelseurkunder samt kandidatlistor och bilagor inledningsvis granskas.

Vid rättelse av fel som inträffat vid bildandet av en valmansförening eller vid kandidatuppställningen ska i tillämpliga delar bestämmelserna i 17 och 18 § iakttas.

77 §   
*Godkännande av stiftelseurkunderna och   
uppgörande av en sammanställning av   
kandidatlistorna*

Vid valnämndens sammanträde den 15 december året före valåret ska separat för samtliga val de rättelser som rättelseförfarandet ger upphov till göras, kandidatlistorna och kandidaterna numreras samt sammanställningarna av kandidatlistorna färdigställas med iakttagande av bestämmelserna i 19 § 1 och 2 mom. och 20 § 1 och 2 mom. i tillämpliga delar.

I valet av kyrkomötesombud ska kandidatlistorna och kandidaterna numreras så att kandidaternas numrering fortsätter från det sista numret i valen av medlemmar av stiftsfullmäktige.

78 §   
*Röstsedel och andra valhandlingar*

Röstsedlarna ska motsvara det som bestäms i 23 § 1 mom. Vid val av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige ska röstsedlarna tryckas på grönt papper och vid val av prästmedlemmar på gult samt vid val av lekmannaombud till kyrkomötet på vitt papper och vid val av prästombud på blått.

Kyrkostyrelsen ska sända nödvändiga valhandlingar och röstsedlar till valnämnderna. Valnämnden ska se till att sammanställningarna av kandidatlistorna trycks samt att sammanställningarna och de röstsedlar som används vid valet sänds ut.

Färgen på det papper som används för sammanställningarna av kandidatlistorna ska vara densamma som på motsvarande röstsedlar.

79 §   
*Valmöten*

Röstningen vid val av prästmedlemmar av stiftsfullmäktige och prästombud till kyrkomötet ska ske vid kontraktsmöten i varje prosteri. Biskopen röstar i domprosteriet.

Vid val av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet ska röstningen ske vid ett möte där lekmannamedlemmarna av varje församlings kyrkofullmäktige deltar samt vid ett gemensamt möte för lekmannamedlemmarna av församlingsrådet och de lekmannamedlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen. Detta möte ska sammankallas av kyrkoherden och församlingsrådets vice ordförande ska verka som ordförande. Om samma person är medlem av både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet ska i stället för honom eller henne i församlingsrådet kallas en suppleant enligt 50 § 2 mom.

80 §   
*Förhandsröstning vid val av medlemmar av stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet*

Om en präst inte kan infinna sig till prosteriets kontraktsmöte, får han eller hon skicka en vikt röstsedel i ett slutet kuvert till valförrättaren. På kuvertet ska prästen anteckna sitt namn och att kuvertet innehåller hans eller hennes röstsedel.

Om en röstberättigad i valet av lekmannamedlem och lekmannaombud inte kan infinna sig till mötet i församlingen, kan han eller hon rösta på förhand på pastorsexpeditionen eller på något annat ställe som kyrkoherden bestämmer. Röstningsstället ska för förhandsröstningen hållas öppet minst fyra timmar under onsdagen och torsdagen veckan före valet. Ena dagen ska röstningsstället vara öppet klockan 15–19. Kallelsen till valmötet ska innehålla ett meddelande om förhandsröstningen, platsen och tiderna.

Vid valet av lekmannamedlem och lekmannaombud utgörs förhandsröstningshandlingarna av röstsedeln, valkuvertet och förteckningen över dem som har röstat på förhand. På förhandsröstningen tillämpas i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om förhandsröstning i församlingsval.

81 §   
*Förberedelser inför valmöten*

Kyrkoherden ska se till att förberedelser görs i församlingen för valet av lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet. Då ska säkerställas att det vid valet finns tillgång till

1) de sammanställningar av kandidatlistorna som ska läggas fram i vallokalen och

2) röstsedlar, valstämpel, som är församlingens stämpel, valurna samt förseglingsmaterial och andra nödvändiga redskap.

Innan valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud inleds ska kyrkofullmäktiges ordförande eller församlingsrådets vice ordförande förfara på det sätt som anges i 40 § 1 mom. Vid valförrättningen tillåts ingen diskussion om kandidaterna.

Vid val av prästmedlemmar och prästombud hör de i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna till kontraktsprosten.

82 §   
*Röstning vid val av medlemmar av   
stiftsfullmäktige och ombud till kyrkomötet*

På röstning och stämpling av röstsedeln ska bestämmelserna i 42 § tillämpas. Vid valet av lekmannamedlem av stiftsfullmäktige och lekmannaombud till kyrkomötet från församlingarna i landskapet Åland ska samtliga röstberättigade rösta på en kandidatlista enligt 75 §.

När röstningen inleds ska ett kuvert med en valsedel som har avgetts som förhandsröst med bevarande av valhemligheten öppnas, om det inte enligt 3 mom. ska lämnas oöppnat. Röstsedeln ska stämplas och läggas i samma urna som de övriga röstsedlarna utan att läsas.

Om den röstande inte har rösträtt ska ordföranden lägga den röstsedel som getts vid valförrättningen oöppnad i ett separat slutet kuvert försett med den röstandes namn och lämna det valkuvert som avses i 2 mom. oöppnat samt sända kuverten till valnämnden. Grunderna för ordförandens avgörande ska antecknas i protokollet.

83 §   
*Åtgärder för att avsluta röstningen och   
valmötets protokoll*

Efter att röstningen har avslutats ska antalet givna röstsedlar räknas utan att de öppnas och utan att några anteckningar görs på dem. Därefter ska röstsedlarna inneslutas i ett förseglat omslag och utan dröjsmål sändas till valnämnden.

Vid valförrättningen ska föras protokoll. I protokollet ska antecknas vilka som utövat sin rösträtt, antalet röstsedlar och vad som inträffat vid valförrättningen. Protokollet ska undertecknas av ordföranden och bestyrkas av sekreteraren. Protokollet ska omedelbart justeras och tillsammans med röstsedlarna sändas till valnämnden.

84 §   
*Räkning och fastställande av valresultatet*

Valnämnden ska öppna de förseglade omslagen och räkna ut valresultatet med iakttagande i övrigt i tillämpliga delar av bestämmelserna om hur resultatet räknas ut vid församlingsval.

Valnämnden ska den tredje måndagen i februari fastställa resultatet för varje val separat.

85 §   
*Meddelande av valresultatet och utfärdande av fullmakter*

Valnämnden ska meddela valresultatet till församlingarna samt namn och adress för dem som valts till kyrkostyrelsen och domkapitlet. Meddelandet om valresultatet ska tillsammans med en besvärsanvisning anslås på domkapitlets anslagstavla och hållas anslagen från dagen efter den dag då valresultatet fastställdes till utgången av besvärstiden.

Valnämnden ska utfärda fullmakt för dem som utsetts till medlemmar eller ombud. Om valresultatet rättas till följd av överklagande eller om en suppleant blir medlem eller ombud ska fullmakten utfärdas av domkapitlet.

Sametinget meddelar kyrkostyrelsen och domkapitlet i Uleåborgs stift namnen och adresserna för samemedlemmen av stiftsfullmäktige och sameombudet vid kyrkomötet samt för deras ersättare samt utfärdar fullmakt för medlemmen och ombudet. Förfarandet är detsamma om valresultatet till följd av överklagande rättas eller en ersättare blir medlem eller ombud.

86 §   
*Arkivering av valhandlingarna*

Valprotokollet och uträkningen av valresultatet ska förvaras i domkapitlets arkiv.

Röstsedlarna och sammanställningarna av kandidatlistorna från valen ska separat för val av prästmedlemmar och prästombud och separat för val av lekmannamedlemmar och lekmannaombud inneslutas i ett hållbart omslag. Omslaget ska förseglas med sigill och förvaras hos domkapitlet till dess följande val har förrättats.

*Biskopsval*

87 §   
*Inledande av valåtgärder och bestämning av antalet röstberättigade*

Domkapitlet ska bestämma tidpunkten för biskopsvalet och meddela kyrkoherdarna och kontraktsprostarna om detta samt vid val av ärkebiskop även de övriga domkapitlen och kyrkostyrelsen. Valet ska förrättas tidigast 30 dagar efter utgången av den tidsfrist som anges i 92 § 1 mom. för godkännande av valmansföreningarnas stiftelseurkunder.

Antalet präster och lektorer enligt 23 kap. 16 § 2 mom. 1 och 2 punkten i kyrkolagen bestäms enligt läget vid ingången av den månad som föregår det beslut av domkapitlet som avses i 88 § 1 mom.

Kyrkoherden ska se till att lekmannamedlemmarna av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet utser de lekmannaelektorer som avses i 23 kap. 16 § 2 mom. 5 punkten i kyrkolagen och meddela valresultatet till domkapitlet och kontraktsprosten. Varje församling ska utse åtminstone en lekmannaelektor. De övriga lekmannaelektorerna ska utses i förhållande till församlingarnas folkmängd i enlighet med en fördelning som domkapitlet bestämmer. Församlingarnas folkmängd bestäms enligt folkmängden den sista dagen det år som föregår beslutet om att val ska förrättas.

88 §   
*Röstlängder vid biskopsval*

Domkapitlet ska utan dröjsmål för varje prosteri göra upp en röstlängd över de präster som har rösträtt i biskopsvalet och sända varje kontraktsprost ett utdrag ur denna röstlängd. Utifrån denna röstlängd ska domkapitlet bestämma antalet elektorer enligt 23 kap. 16 § 3 mom. i kyrkolagen och fördelningen mellan församlingarna samt utan dröjsmål underrätta kyrkoherdarna om detta.

Kontraktsprosten ska på grundval av det utdrag som nämns i 1 mom. och de meddelanden som nämns i 87 § 3 mom. upprätta en röstlängd över de personer som i prosteriet har rösträtt i biskopsvalet enligt 23 kap. 16 § 2 mom. i kyrkolagen. För valet av biskop i Uleåborgs stift ska domkapitlet meddela till vilket prosteri samernas ombud hör för införande i röstlängden.

För valet av ärkebiskop ska varje domkapitel upprätta en röstlängd över dem som enligt 23 kap. 16 § 4 mom. i kyrkolagen har rösträtt i stiftet vid val av ärkebiskop. Kontraktsprostarna i ärkestiftet ska till röstlängden enligt 2 mom. foga de lekmannamedlemmar av stiftsfullmäktige, lekmannaombud vid kyrkomötet och medlemmar av kyrkostyrelsen som är bosatta inom prosteriet.

89 §   
*Utövande av rösträtt vid val av ärkebiskop och val av biskop*

När en röstberättigad på flera grunder har rösträtt i ärkebiskopsval ska rösträtten utövas på följande sätt:

1) en biskop röstar som kyrkomötesombud varvid prästsuppleanten röstar som medlem av domkapitlet,

2) en medlem av kyrkostyrelsen, som inte är biskop, röstar som medlem av kyrkostyrelsen, varvid respektive suppleant röstar som kyrkomötesombud eller som medlem av stiftsfullmäktige eller domkapitlet,

3) någon annan röstberättigad som har rösträtt både som kyrkomötesombud och som medlem av stiftsfullmäktige eller både som kyrkomötesombud och som medlem av domkapitlet, röstar som kyrkomötesombud, varvid dennes suppleant röstar i stiftsfullmäktige eller domkapitlet.

På biskopsval tillämpas bestämmelsen i 1 mom. 3 punkten.

90 §   
*Valmansföreningar och kandidatuppställning*

Domkapitlet ska inom två veckor från det att meddelandena om elektorerna har anlänt bestämma den dag då kandidatuppställningen ska inledas och sända röstlängden över dem som valts till elektorer till församlingarna i stiftet.

Rätt att ställa upp en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som har bildats av minst 30 i valet röstberättigade personer. En och samma person får vara stiftande medlem i endast en valmansförening. En präst som har gett skriftligt samtycke till att ställas upp som kandidat får uppges i kandidatansökan. Valmansföreningen ska sända sin stiftelseurkund samt kandidatansökan till domkapitlet inom två månader från den dag då kandidatuppställningen inleddes.

På valmansföreningens stiftelseurkund, inlämnandet av den, försäkran av valmansföreningens ombud och kandidatens skriftliga samtycke tillämpas bestämmelserna om församlingsval i 14 § 2 mom. och 15 §.

Om biskopsvalet måste inledas på nytt enligt 18 kap. 1 d § i kyrkoordningen (1055/1993), betraktas en tidigare uppställd kandidat utan ny stiftelseurkund alltjämt som valmansföreningens kandidat, om inte valmansföreningen har återkallat sin tidigare kandidatansökan eller den som uppställts som kandidat återtagit sitt samtycke inom den tid som föreskrivs i 2 mom.

91 §   
*Behandling av stiftelseurkunder*

Efter att kandidatuppställningen har avslutats ska domkapitlet inom två veckor granska stiftelseurkunderna samt kandidatansökningarna och bilagorna samt vid behov ge valmansföreningens ombud möjlighet att inom två veckor rätta fel i handlingarna. På rättelse av fel tillämpas bestämmelserna i 17 och 18 §.

92 §   
*Godkännande av stiftelseurkunder och   
förberedelser inför valet*

Domkapitlet ska inom två veckor efter att tiden för rättelseförfarandet löpt ut

1) göra de rättelser i stiftelseurkunderna som rättelseförfarandet förutsätter,

2) göra upp en förteckning över valbara kandidater,

3) göra upp en kandidatförteckning där ordningen för kandidaterna bestäms genom lottdragning och numrera kandidaterna i löpande ordning med början från nummer 2, och

4) sända kandidatförteckningen till kontraktsprostarna.

Domkapitlet ska se till att kandidatförteckningen och röstsedlarna trycks. Röstsedlarna ska motsvara beskrivningen i 23 § 1 mom.

93 §   
*Valförrättningen vid biskopsval*

Röstningen ska förrättas samtidigt i varje prosteri i hela stiftet varvid kontraktsprosten fungerar som ordförande eller vid förhinder för honom eller henne den i tjänsten äldsta kyrkoherden. Biskopen och lagfarne assessorn ska rösta i domprosteriet och domkapitlets lekmannamedlem i sin församlings prosteri.

Kontraktsprosten ska kalla de röstberättigade i prosteriet till valmöte.

Vid ärkebiskopsval ska rösterna i ärkestiftet ges enligt bestämmelserna i 1 mom. I de övriga stiften ska de röstberättigade vid ärkebiskopsval rösta i domkapitlet med biskopen som ordförande med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om röstning i prosteriet.

94 §   
*Röstning i biskopsval*

På röstning och stämpling av röstsedeln tillämpas bestämmelserna i 42 §. Vid valförrättningen tillåts ingen diskussion om kandidaterna.

En röstberättigad som inte kan komma till valförrättningen får sända en vikt röstsedel i ett slutet kuvert till valförrättaren. På kuvertet ska den röstberättigade anteckna sitt namn och att kuvertet innehåller hans eller hennes röstsedel. Kuvertet ska med bevarande av valhemligheten öppnas när röstningen inleds, om det inte enligt 3 mom. ska lämnas oöppnat. Röstsedeln ska stämplas och läggas i samma urna som de övriga röstsedlarna utan att läsas.

Om den röstande inte har rösträtt ska ordföranden lägga den röstsedel som getts vid valförrättningen oöppnad i ett separat slutet kuvert försett med den röstandes namn eller lämna det kuvert som avses i 2 mom. oöppnat samt sända kuverten till domkapitlet. Grunderna för ordförandens avgörande ska antecknas i protokollet.

En röstsedel med obehöriga anteckningar är ogiltig.

95 §   
*Protokollet vid biskopsval*

Vid valförrättningen ska föras protokoll. I protokollet ska antecknas antalet röstsedlar, vem som har röstat som närvarande och vem som frånvarande, hur många röster varje kandidat har fått och vad som i övrigt inträffat vid valförrättningen. Protokollet undertecknas av ordföranden och den som för protokollet. Det ska justeras av två justerare som valts vid valförrättningen.

Ordföranden ska sända röstsedlarna och protokollet till domkapitlet i ett slutet omslag, på vilket ska antecknas dess innehåll och avsändare.

96 §   
*Rösträkning, fastställande av valresultatet och förrättande av nytt val*

Domkapitlet ska öppna de omslag som innehåller valhandlingarna vid sitt sammanträde. Domkapitlet ska avgöra om en röstsedel som avses i 94 § 3 mom. ska beaktas vid rösträkningen och om någon röstsedel ska anses som ogiltig enligt 4 mom.

Om någon kandidat erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna vid valet ska domkapitlet fastställa valresultatet. Domkapitlet ska meddela valresultatet med ett protokollsutdrag till kandidaterna och valmansföreningarnas ombud. Ett meddelande om valresultatet tillsammans med en besvärsundervisning ska anslås på domkapitlets anslagstavla och hållas anslaget från dagen efter det att valresultatet fastställdes till besvärstidens utgång.

Om ingen kandidat har fått majoriteten av rösterna enligt 2 mom. ska domkapitlet bestämma att nytt val ska förrättas enligt 18 kap. 1 c § 2 mom. i kyrkoordningen. Det nya valet ska förrättas inom 30 dagar efter det första valet enligt bestämmelserna om förrättande av val i 93–95 §. På rösträkningen och fastställandet av valresultatet tillämpas bestämmelserna i 1 och 2 mom.

*Val av prästassessor i domkapitlet och av   
kontraktsprost*

97 §   
*Tidpunkt för valet samt valförrättare*

Domkapitlet ska bestämma tidpunkten för val av prästassessor och meddela kontraktsprostarna om detta.

När en tjänst som kontraktsprost ska tillsättas ska domkapitlet utse någon av kyrkoherdarna i prosteriet att förrätta valet.

98 §   
*Förrättande av val av prästassessor och   
kontraktsprost*

På valet av prästassessor och kontraktsprost tillämpas bestämmelserna i 94 och 95 § och 96 § 1 mom. På valet av prästassessor tillämpas dessutom vad som bestäms i 93 § 1 mom. På röstsedeln antecknas i vartdera valet endast ett namn.

Som röstlängd i valet ska det utdrag som gäller prosteriet ur den röstlängd som avses i 88 § 1 mom. användas. Röstlängden ska granskas inför varje val.

5 kap.

**Ikraftträdelsebestämmelser**

99 §

*Ikraftträdande*

Denna valordning träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 20, varigenom ändras 5, 7, 8, 17 a, 17 b, 18–20 och 23–25 kap. i lagen.

Med denna valordning upphävs valordningen för kyrkan (1056/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 26 mars 2013

Ärkebiskop Kari Mäkinen

Ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja