**Allmänna utskottets betänkande 1/2017 om stiftsfullmäktigeframställning 4/2016**

**Möjlighet för konfirmander att tillsammans med sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även vid annan nattvardsgång än i församlingens gemensamma gudstjänst**

Ärendenummer DKIR/1431/04.04.02/2016

KK2016-00037

Kyrkostyrelsens plenum har den 9 november 2016 beslutat att remittera stiftsfullmäktigeframställningen för beredning till allmänna utskottet, till vilket konstitutionsutskottet ska ge sitt utlåtande. Konstitutionsutskottets utlåtande medföljer som bilaga till betänkandet.

 **1. Stiftsfullmäktiges framställning**

I initiativet föreslås att *”en konfirmand kunde i sin konfirmandgrupp delta i nattvarden även på annat sätt än i församlingens gemensamma gudstjänst”.*

I initiativet hänvisas till kyrkoordningen enligt vilken en konfirmand kan delta i nattvarden vid församlingens gemensamma gudstjänst tillsammans med sin konfirmandlärare (KO 2:11, 2 mom.). Enligt framställningen från biskopsmötets beredningsutskott, som berett den nuvarande ordalydelsen i kyrkoordningen *”behövs uttrycket ’vid församlingens gemensamma gudstjänst’ för att undvika att det på lägergårdarna ordnas särskilda nattvarder för konfirmanderna”* (biskopsmötets protokoll 11-12.9.2001).

Enligt förslaget deltar konfirmanderna i gudstjänstlivet huvudsakligen under den period som ordnas i form av ett läger. Firande av nattvard skulle passa bra i programmet till exempel under den sista lägerkvällen. Det finns dessutom många andra orsaker till varför begränsningen ”gemensam gudstjänst” kan anses besvärlig. Med tanke på gudstjänstfostran vore det bäst om konfirmanderna kunde delta ofta i nattvarden. Konfirmationen är förknippad med särskild spänning om konfirmanderna inte deltar i nattvarden under konfirmandundervisningen. Många unga har tillsammans med sina föräldrar deltagit i nattvarden otaliga gånger före skriftskolan. I lägerverksamheten för unga och vuxna ingår nattvarden som normal praxis i en del av lägergudstjänsten. Det är därför inte nödvändigt att en annorlunda praxis tillämpas på konfirmanderna.

Enligt beredningen i Helsingfors domkapitel är nattvarden som sakrament ett centralt element i troslivet. I majoriteten av församlingarna har nattvardsgudstjänsten blivit den huvudsakliga gudstjänstformen. Med tanke på kyrkans mission är det centralt att handleda konfirmanderna i gudstjänsten och nattvarden. Initiativet förändrar inte konfirmationens ställning, eftersom ett barn kan delta i nattvarden före konfirmationen. De ekonomiska konsekvenserna av initiativet bedöms vara mycket små. Enligt den barnkonsekvensanalys som domkapitlet utfört skulle ett genomförande av initiativet ha positiva konsekvenser för barnens ställning. Initiativet uppskattas stöda de ungas gudstjänstfostran och därigenom förbättra barnens ställning i kyrkan.

**2. Konstitutionsutskottets utlåtande**

Konstitutionsutskottet hänvisar i sitt utlåtande till beredningsmaterialet för 2 kap. 11 § i kyrkoordningen. Utskottet anser att uttrycket *”i församlingens gemensamma gudstjänst”* till sitt innehåll ska läsas på samma sätt som den allmänna bestämmelsen i 2 kap. 9 § i kyrkoordningen, enligt vilken nattvard firas i samband med gudstjänst. Konstitutionsutskottet anser att förarbetet inte stöder tolkningen att det är fråga om en särskild begränsning som gäller konfirmander. Nattvardsfirande i konfirmandundervisningen ska därmed inte behandlas separat från 2 kap. 9 § i kyrkoordningen.

Konstitutionsutskottet anser att konfirmandernas deltagande i nattvard under konfirmandundervisningen tillsammans med sin konfirmandlärare på en lägergård ska bedömas på samma sätt som andra former av nattvardsfirande som sker på lägergårdar, under retreater och i liknande situationer utanför församlingens huvudgudstjänst.

Konstitutionsutskottet anser att det kan rekommenderas att man deltar i nattvarden under en gudstjänst som ingår i församlingens sedvanliga gudstjänstliv. Från en lägergård kan man till exempel åka till en närbelägen kyrka. På så sätt åskådliggörs gudstjänstens betydelse som en gemensam fest i församlingen. Om det inte är möjligt att ta sig till en kyrka rekommenderar utskottet att nattvardsfirandet kombineras till exempel med lägrets besöksdag.

Konstitutionsutskottet anser att det inte finns anledning att kategoriskt förbjuda gudstjänstfirande på lägergårdar om de förutsättningar för gudstjänst som anges i kyrkolagen och kyrkoordningen i fråga om platsen för och deltagandet i gudstjänsten uppfylls. Ur pedagogisk synvinkel är det viktigt att konfirmanderna förstår gudstjänsten som en gemensam fest i församlingen och att de inser att all församlingsverksamhet har en koppling till gudstjänsten. Det väsentliga är hurdan kyrkouppfattning nattvardsfirandet återspeglar. Nattvardsfirandet i konfirmandundervisningen får inte särskiljas från den övriga gudstjänstgemenskap. Konstitutionsutskottet anser att den lutherska traditionen förhåller sig avvisande till gudstjänster som inte är öppna för alla församlingsmedlemmar eller som firas utan tillstånd att fira nattvard (KO 2:9; 2:11).

I sitt ställningstagande anser konstitutionsutskottet att initiativets mål är riktiga. För att initiativet ska kunna verkställas förutsätts inte nödvändigtvis en ändring av bestämmelserna utan man kan också precisera anvisningarna om nattvardsfirandet. När nattvard firas inom konfirmandundervisningen är det väsentligt att nattvardsundervisningen riktas in på församlingens gemensamma gudstjänstliv och stöder deltagandet i detta. Detsamma gäller också andra situationer där nattvard firas på lägergårdar eller annanstans utanför församlingens regelbundna gudstjänstliv.

**3. Bedömning av framställningen**

*a. Bestämmelser*

Bestämmelser om deltagande i nattvard finns i 2 kap. 11 § i kyrkoordningen:

 *Berättigad att delta i nattvarden är varje konfirmerad medlem av kyrkan.*

 *Ett döpt barn som har undervisats om nattvardens betydelse får delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar, sin vårdnadshavare eller någon annan konfirmerad medlem som svarar för barnets kristna fostran. En döpt medlem av församlingen som deltar i konfirmandundervisningen kan efter att ha mottagit undervisning om nattvarden delta i nattvarden vid församlingens gemensamma gudstjänst tillsammans med sin konfirmandlärare.*

 *Biskopsmötet bestämmer under vilka förutsättningar en medlem av en annan kristen kyrka i enskilda fall kan delta i nattvarden.*

 *Nattvarden kan utdelas även åt andra än kyrkans medlemmar som är sjuka eller i nöd och förstår dess innebörd.*

Bestämmelser om firandet av nattvard vid gudstjänst och om platsen för nattvarden finns i 2 kap. 9 § i kyrkoordningen:

 *Herrens heliga nattvard firas i samband med gudstjänst.*

 *Nattvarden får firas, förutom i en kyrka, i församlingens jordfästningskapell och kapell, även på någon annan plats som domkapitlet på framställning av kyrkorådet eller församlingsrådet har godkänt för detta ändamål. (16.5.2002/1202)*

 *Nattvard får under kyrkoherdens tillsyn tillfälligt firas även någon annanstans än i en kyrka eller på en plats som godkänts enligt 2 mom. Inom försvarsmaktens kyrkliga arbete får nattvard förutom i en kyrka eller på en plats som godkänts enligt 2 mom. under fältbiskopens tillsyn firas även någon annanstans. (7.5.2010/666)*

Bestämmelser om de allmänna förutsättningarna för gudstjänstfirande finns i 2 kap. 1 § i kyrkoordningen:

 *Gudstjänsten är öppen för alla.*

 *Gudstjänsterna skall förrättas och de kyrkliga förrättningarna utföras i enlighet med kyrkohandboken.*

Konfirmandundervisning kan också anordnas av en kristen stiftelse eller förening (KO 3:3 a):

 *Domkapitlet kan för viss tid bevilja en kristen förening, stiftelse eller anstalt tillstånd att anordna konfirmandundervisning. (8.5.2015/1606)*

 *Domkapitlet kan återkalla ett tillstånd att anordna konfirmandundervisning, om arrangemangen eller den undervisning som meddelas inte uppfyller de villkor som föreskrivits för beviljande av tillstånd.*

*b. Syftet med den nuvarande bestämmelsen*

Det har varit tradition att man i samband med konfirmationen deltar i nattvarden för första gången. Det har redan i över 30 år varit möjligt för barn att delta i nattvarden före sin konfirmation. Barn kan delta i nattvarden tillsammans med den person som ansvarar för barnets fostran. Under konfirmandtiden kan barn delta i nattvarden tillsammans med sin konfirmandlärare. Det enda egentliga villkoret för deltagande i nattvarden är dopet. Konfirmationen ger tillstånd att delta självständigt i nattvarden.

Under konfirmandtiden kan man delta i nattvarden i församlingens gemensamma gudstjänst. Varken i konfirmandundervisningen eller någon annanstans kan man fira mässa som är avsedd endast för en begränsad grupp av deltagare. Avsikten med bestämmelserna är att framhäva de allmänna föreskrifterna för gudstjänst och nattvard. Enligt dem firas nattvard under en gudstjänst som är öppen för alla och på en plats som har godkänts av domkapitlet.

*c. Nattvardsfostran i konfirmandarbetet*

Kyrkan genomförde en gudstjänstförnyelse i början av 2000-talet. I och med förnyelsen har högmässan blivit den primära gudstjänstformen för huvudgudstjänster. Gudstjänsten, i synnerhet högmässa med nattvardsfirande, uppfattas som kärnan och utgångspunkten i kyrkans andliga liv. Gudstjänst- och nattvardsfostran har därför en central plats i konfirmandundervisningen.

Biskopsmötet har den 5 april 2017 godkänt *Ett stort under*, den nya planen för konfirmandundervisningen. I planen understryks nattvardsfostran och konfirmandernas deltagande i nattvarden:

 *”Konfirmandgruppen ska gärna delta i nattvarden ett flertal gånger under konfirmandtiden. Då ges nattvardsundervisningen redan i början av konfirmandtiden.”* (s. 10).

 *”Konfirmandundervisningen är en nattvardsskola där den unga kan upptäcka nattvarden som ett regelbundet och återkommande sätt att värna om det andliga livet.”* (s. 26).

 *”En ung person som är döpt och hör till kyrkan bör inte hindras från att delta i nattvarden tillsammans med sina föräldrar eller konfirmandledare. En konfirmandgrupp kan fira nattvarden tillsammans flera gånger under konfirmandtiden. I början av konfirmandtiden får gruppen undervisning om nattvardsfirandet och dess betydelse.”* (s. 27).

Vad gäller nattvardsfostran är det viktigt att lära konfirmanderna att delta i nattvarden regelbundet redan under konfirmandtiden.

I planen vill man respektera familjernas varierande seder och målsättningar. I vissa familjer anser man det vara viktigt att konfirmationen är kopplad till att barnet för första gången deltar i nattvarden. I andra familjer har barnen redan många gånger deltagit i nattvarden tillsammans med sina föräldrar. Det är frivilligt att delta i nattvarden och man diskuterar det med familjerna. Bland konfirmanderna kan också finnas sådana som inte är döpta och medlemmar i kyrkan. Detta förutsätter ett smidigt beaktande av olika synvinklar.

Det är viktigt att ge konfirmanderna undervisning om nattvarden redan i början av konfirmandtiden, så att de kan delta i nattvarden. Ett särskilt mål för fostran är att konfirmanderna förstår gudstjänstens och nattvardens betydelse som församlingens gemensamma fest och utgångspunkt för det andliga livet.

En särskild situation i förhållande till initiativet utgör konfirmandundervisning anordnad av en kristen organisation eller stiftelse. Konfirmanderna deltar då i gudstjänstlivet i sin egen församling, så att kontakten till hemförsamlingen stärks. Mässan som församlingens gemensamma gudstjänst framhäver att det är församlingens fest och nattvarden är ett sakrament som förvaltas av församlingen. Om nattvard firas i en församlings eller kristen förenings konfirmandundervisning i lägerförhållanden, måste lägrets arrangör överväga mässans ställning i förhållande till lokal- och/eller hemförsamlingen.

*d. Konfirmandlägrens varierande omständigheter*

För en dagskriftskola är det lätt att komma överens om gemensamma gudstjänstbesök. Oftast genomförs konfirmandundervisningens intensivperiod emellertid som läger. Många gånger ligger lägergårdarna relativt långt från en kyrka. Den närmaste kyrkan kan då höra till en annan församling än konfirmandernas hemförsamling.

På många lägergårdar kan man fira nattvard, eftersom det finns lämpliga och godkända utrymmen för detta. Man kan då fira offentlig och öppen nattvardsmässa där. I sådana fall är det inte fråga om en mässa som hör till lokalförsamlingens regelbundna gudstjänstliv, men de allmänna villkoren för nattvardsgång uppfylls. En besöksdag kan ge möjlighet att fira mässa tillsammans.

I vissa fall kan det vara svårt att fira offentlig och öppen mässa. Kapellet kanske är så litet att det i praktiken inte är möjligt för besökare att delta. Konfirmandlägret kanske hålls på en avsides plats, under en vandring eller utomlands. I så fall kan nattvard inte firas på en godkänd plats eller med tydlig annonsering. Under den lokala kyrkoherdens övervakning kan nattvard tillfälligt firas också på någon annan plats än en som är godkänd av domkapitlet.

För konfirmandundervisningen utarbetas alltid en lokal plan. Där kan man beakta faktorer som stöder nattvardsfostran även på ett konfirmandläger där det inte är enkelt att ordna deltagande i en högmässa eller på lägret fira mässa enligt kyrkans anvisningar. Den lokala planen och konfirmandundervisningens eget program är också redskap för kommunikation och kontakt med de förtroendevalda och familjerna. Den vägen är det möjligt att öppet lyfta fram lösningarna för nattvardsfostran.

**4. Utskottets ståndpunkt**

Utskottet stöder initiativets mål att konfirmanderna ska få lära sig delta i nattvarden under konfirmandtiden. Detta mål rimmar också väl med den nya konfirmandplanen.

Utskottet instämmer i konstitutionsutskottets ståndpunkt, att uttrycket ”församlingens gemensamma gudstjänst” i 2 kap. 11 § i kyrkoordningen inte är ett specialvillkor som formulerats för skriftskolorna. Syftet med bestämmelsen är att uttrycka de allmänna principerna för nattvardsfirande och gudstjänst, som innebär att nattvarden firas i en för alla öppen gudstjänst på en plats som domkapitlet godkänt. Syftet med bestämmelsen är att förhindra nattvardsfirande som separerats från församlingens gudstjänstliv och som är mer splittrande än sammanförande.

Barn och unga får inte utan grund försättas i en annan ställning än övriga församlingsmedlemmar. Det är församlingens uppgift att se till att alla församlingsmedlemmar om de så önskar kan delta i nattvarden och få undervisning och fostran för nattvarden. När det gäller barn har församlingen till och med en särskild skyldighet att göra det möjligt att delta i nattvarden, när detta sker i enlighet med kyrkans gemensamma föreskrifter.

Utskottet anser det vara viktigt att man vid behandlingen av initiativet beaktar nattvardens betydelse som ett av kyrkans centrala nådelmedel och gudstjänstens betydelse som knutpunkt för det andliga livet. Ett gemenskapsperspektiv ger olika betoningar och möjligheter. Utskottet vill här hänvisa till framtidskommitténs betänkande. Å ena sidan kan man betona huvudgudstjänstens betydelse, å andra sidan kan man lyfta fram mångsidighet i gudstjänstlivet. Dessa perspektiv kan leda till något olika typ av församlingsidentitet.

Utskottet instämmer också i konstitutionsutskottets uppfattning att initiativet inte ger orsak att ändra bestämmelserna i kyrkoordningen. Nattvard firas vid en högmässa som är öppen för alla och hålls på en godkänd plats. Tillfälliga undantag är möjliga under kyrkoherdens tillsyn. Initiativets syfte kan stödjas genom en komplettering av anvisningarna.

Principerna för nattvardsfirandet är klara. Däremot är det ibland svårt att se hur de ska tillämpas i praktiken. Utskottet anser initiativet vara befogat av den orsaken att det finns praktiska situationer som kräver tydligare anvisningar än de nuvarande. Detta gäller till exempel i följande fall:

1. Hur kan man inom konfirmandundervisningen fira nattvard när man befinner sig på en avlägsen plats och inte har möjlighet att besöka en kyrka? Liknande problem uppstår när det inte går att fira nattvard under en besöksdag, med tydlig annonsering, på en plats som domkapitlet godkänt eller till exempel utomlands.
2. Hur omfattande är kyrkoherdens befogenhet att ge anvisningar om en enskild konfirmandgrupps nattvardsfirande?
3. På vilket sätt kan man beakta konfirmandernas och deras familjers egna uppfattningar om deltagande i nattvarden?
4. Hur säkerställer man att konfirmandarbetets nattvardsfirande inte i praktiken får andra villkor än vuxenarbetets i lägerförhållanden eller vid personalsamlingar?
5. Hur kan man stöda samarbetet mellan församlingarna och kyrkoherdarna, så att det blir enklare än för närvarande att ordna nattvard när ett läger ordnas inom en annan församlings område?
6. Hur utformar man nattvardsfostran vid kristna organisationers eller stiftelsers skriftskolor i samverkan med den lokala församlingen?

Det hör till biskopsmötets uppgifter att ge anvisningar för konfirmandundervisningen. Biskopsmötet handlägger ärenden som gäller kyrkans tro, undervisning och arbete (KL 21:2).

**5. Utskottets förslag**

Allmänna utskottet föreslår att stiftsfullmäktigeframställning 4/2016 remitteras till biskopsmötet för utarbetande av anvisningar.

Åbo den 2 maj 2017

För allmänna utskottet

Johanna Korhonen

ordförande Henri Lehtola

 sekreterare

I behandlingen av ärendet deltog ordförande Johanna Korhonen och medlemmarna

Bror Gammals, Mari Korhonen, Tuija Kruus, Jukka Harvala, Eeva-Riitta Hahtola, Hannele Karppinen, Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Pekka Kosonen, Paula Lehmuskallio, Mirjami Mäntymaa, Marianna Parpala, Niilo Räsänen och Pekka Särkiö.