Konstitutionsutskottets betänkande 1/2017 om biskopsmötets framställning 3/2016

Komplettering av kyrkoordningens 2 kapitel med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor

Ärendenr D/242/00.08.00/2016

KK2016-00036

Biskopsmötet har lämnat en framställning till kyrkomötet om komplettering av 2 kap. i kyrkoordningen med en bestämmelse om predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor. Kyrkomötet har i plenum den 8 november 2016 remitterat ärendet till konstitutionsutskottet.

Bakgrunden till framställningen

Biskopsmötet har behandlat frågan om prediko- och nattvardsgästfrihet tidigare åren 2006–2007 med anledning av ett initiativ som Borgå svenska domkyrkoförsamling lämnade till stiftsfullmäktige. Biskopsmötet tillsatte den 12 september 2006 en arbetsgrupp för att behandla initiativet. Arbetsgruppens utredning och en redogörelse över biskopsmötets behandling av ärendet finns i biskopsmötets protokoll från mötet den 11–12 september 2007. Utredningen ledde inte till några konkreta åtgärder.

I biskopsmötets utredning år 2007 ansåg man att prediko- och nattvardsgästfriheten bör granskas i anslutning till kyrkans konfessionella självförståelse. I predikan är det fråga om förkunnelse av det rena evangeliet med den auktoritet som följer av Guds ord. Kyrkoordningen och kyrkohandboken bestämmer de allmänna förutsättningarna och formen för gudstjänsten. Biskopsmötet påpekar att predikan enligt 2 kap. 4 § i kyrkoordningen ska hållas över de texter som bestämts i kyrkohandboken och vara överensstämmande med kyrkans bekännelse. Att predikan kopplas till kyrkans bekännelse innebär att predikan och ämbetet är tätt sammanknutna. Samtidigt kan kyrkoherden i enskilda fall kalla en medlem av kyrkan att predika. Biskopsmötet ansåg att den ekumeniska gemenskapen i gudstjänsten kan ta sig uttryck i bön, textläsning och gemensamt vittnesbörd, men att predikan ändå alltid ska hållas av en präst i vår kyrka (s. 16–17). Enligt biskopsmötet hör predikan till kyrkans väsen och bekännelse, får sitt innehåll från och är ett uttryck för dessa. Därför kan predikan inte vid en luthersk gudstjänst överlåtas till exempel i den ekumeniska gästfrihetens namn förutom i de situationer som föreskrivs i kyrkoordningen (s. 19–20). Samstämmighet vad gäller de grundläggande sanningarna om evangeliets lära och förvaltningen av sakramenten (CA I-XI) är en nödvändig och tillräcklig förutsättning för kyrklig enhet. Enheten tar sig uttryck i prediko- och nattvardsgemenskap och omfattar ofta även ömsesidigt erkännande av ämbeten. Enligt biskopsmötet krävdes inga ändringar i kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om predikan och predikorätt på grund av ekumenisk praxis (s. 35).

Domkapitlet i Borgå stift lämnade den 14 januari 2015 ett initiativ till biskopsmötet om att biskopsmötet ska utreda det ökade behovet av nattvardsgästfrihet och rätt för präster från andra kyrkosamfund att predika i församlingens gudstjänster. I initiativet föreslås en utvidgad predikogästfrihet. Detta innebär att författningarna justeras så att även pastorer i andra kyrkor kan predika vid vår kyrkas gudstjänst. Enligt initiativet är den roll som gällande författningar ger företrädarna för andra kyrkor (t.ex. hälsningstal, deltagande i förbön) marginell och stärker således inte det ekumeniska förtroendet.

Biskopsmötet behandlade initiativet första gången den 8 september 2015 i Borgå, då det tillsatte en arbetsgrupp (biskop Matti Repo, biskop Kaarlo Kalliala, assessor Riitta Särkiö, biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen) med uppgiften att utreda möjligheten att kalla präster och pastorer från andra kyrkosamfund att predika vid församlingarnas gudstjänster i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Arbetsgruppen fick också i uppgift att utreda frågor i anslutning till nattvardsgästfriheten. Arbetsgruppens utredning om möjligheterna för medlemmar av andra kyrkor att delta i nattvarden och predika i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland lämnades till biskopsmötet den 22 mars 2016. I utredningen ingick som bilaga en bedömning av prediko- och nattvardsgästfrihetens ekumeniska konsekvenser. För bedömningen konsulterades de ekumeniska samarbetskyrkorna. Biskopsmötet behandlade ärendet den 5 april 2016 och beslutade, eftersom de frågor som lyfts fram i Borgå domkapitels initiativ gällande nattvardsgästfrihet och predikogästfrihet teologiskt och kyrkorättsligt sett är separata, att i samband med den fortsatta behandlingen för kyrkomötet lägga fram två separata framställningar, varav biskopsmötets framställning 3/2016 som nu behandlas gäller predikomöjlighet för präster från andra kristna kyrkor. Konstitutionsutskottet tog ställning till framställningen 2/2016 om nattvardsgästfrihet i sitt betänkande 1/2016.

Framställningens centrala innehåll

I framställningen föreslås att 2 kap. 6 § 3 mom. i kyrkoordningen ändras så att kyrkoherden i enskilda fall kan kalla en präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund att predika i gudstjänsten.

Syftet med framställningen är att främja utvecklingen av den lokala ekumeniken och det gemensamma kristna vittnesbördet. En präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund som kallas att predika har inga andra rättigheter eller skyldigheter i genomförandet av gudstjänsten.

Syftet med framställningen är att främja den lokala ekumeniken genom att möjliggöra en naturligare och intensivare ekumenisk växelverkan. Den omfattar predikoämbetet också i sådana situationer där ingen nattvardsgemenskap mellan kyrkorna har uppnåtts.

Konstitutionsutskottets bedömning

Utskottet ställer sig positivt till framställningen. Den ekumeniska utvecklingen och de expanderande internationella kontakterna har lett till fall där predikogästfriheten vore ändamålsenlig. Enligt vår kyrkas gällande bestämmelser kan en präst i en kyrka som ingått ett avtal om nattvardsgemenskap med vår kyrka predika i gudstjänsten, och med biskopens tillåtelse kan även en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka göra det. I en del utvecklingsländer är kyrkorna inte indelade enligt samma bekännelsesamfundsgränser som i Europa. Vår kyrka och dess missionsorganisationer samarbetar också med sådana kyrkor. Det ekumeniska samarbetet och den ökande mångfalden bland kristna leder även i vårt eget land till ett motiverat behov av en möjlighet att tillåta predikogästfrihet i enskilda fall.

Samtidigt bör de särdrag som gäller predikan beaktas. Enligt 2 kap. 4 § i kyrkoordningen ska predikan vara överensstämmande med kyrkans bekännelse. Enligt den lutherska bekännelsen är kyrkan de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Kriteriet för kyrkans sanna enhet är samstämmighet i fråga om evangeliets lära och förvaltningen av sakramenten. (CA VII). Enligt bekännelsen bör ingen utan vederbörlig kallelse i kyrkan predika offentligen eller förvalta sakramenten (CA XIV). En predikan är inget tal eller föredrag, utan en förkunnelse av evangeliet. Enligt den lutherska kyrkan är evangeliet ett verksamt nådemedel som skänker vad det lovar.

Kyrkoordningen och bekännelsen ställer alltså krav på den som predikar. Den som predikar ska vara en person som har rätt att predika och förvalta sakramenten i sitt eget samfund. Dessutom ska den som predikar förstå vår kyrkas uppfattning om predikans syfte och känna till den lutherska bekännelsen i en sådan mån att innehållet i predikan inte strider mot bekännelsen. Predikan vid en gudstjänst sker på inbjudan av kyrkoherden. Kyrkoherden svarar för att gudstjänsten, de heliga sakramenten, de kyrkliga förrättningarna och förkunnelsen sköts på rätt sätt och har tillsyn över att församlingens övriga verksamhet såsom kristen fostran och undervisning, diakoni samt evangelisations- och missionsarbete bedrivs i enlighet med kyrkans bekännelse och uppgift (6 kap. 13 § i kyrkoordningen). Framställningen utökar kyrkoherdens prövningsrätt i undantagsfall. En kyrkoherde som kallar en präst från en annan kyrka att predika ska säkerställa att prästen i fråga är medveten om de villkor som ställs för predikan i kyrkans ordning och bekännelse.

Utskottet anser att predikogästfriheten handlar om enskilda fall. En präst i en annan kyrka har inte avlagt det lutherska prästlöftet och kan inte förväntas ha samma engagemang i den lutherska bekännelsen som kyrkans egen tjänsteinnehavare. Situationen bör förklaras så att församlingen förstår att den som predikar är en särskild ekumenisk gäst som inte är präst i vår egen kyrka. En situation där predikogästfriheten utövas är en ekumenisk vänskapsbetygelse som förutsätter god vilja hos den präst som kallats att predika att tala om sådant som är gemensamt för båda kyrkorna, och förståelse hos den inbjudande församlingen för att den predikande gästen inte nödvändigtvis har detaljerade kunskaper om den lutherska bekännelsen och traditionen. Gästfriheten grundar sig på ömsesidigt förtroende och kräver förståelse för att syftet inte är att fokusera på teologiska tvistefrågor.

Samtidigt påpekar utskottet att avsikten inte är att predikan ska ersätta andra uttryck för ekumenisk gemenskap såsom hälsningar, läsning av Guds ord och gemensamma böner. Vilka former av ekumeniskt samarbete som lämpar sig bäst för situationen måste bedömas från fall till fall. Enligt framställningen kan endast en präst kallas att predika, medan en lekman kan delta i förrättandet av gudstjänsten på andra sätt. En lekman kan också hålla ett tal vid gudstjänsten.

Detaljmotivering

Med stöd av 2 kap. 6 § 3 mom. i kyrkoordningen kan kyrkoherden i enskilda fall kalla en sådan medlem av kyrkan ”som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse” att predika i gudstjänsten. Med kyrkan avses i detta sammanhang Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

I den föreslagna formuleringen ges kyrkoherden utöver ovanstående även rätt att kalla ”en präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund” att predika i gudstjänsten.

Uttrycket ”präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund” har samma ordalydelse som 2 kap. 22 § 2 mom. i kyrkoordningen. Med kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund avses ett samfund som uppfyller det kriterium som används inom den ekumeniska rörelsen: som kristna betraktas sådana samfund som bekänner Herren Jesus som Gud och Frälsare enligt Bibeln och därför tillsammans strävar efter att fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fader, Son och helig Ande till ära. I praktiken innefattar uttrycket också de kyrkor vilkas präster redan nu har rätt att predika i gudstjänsten enligt 2 kap. 27 § i kyrkoordningen och de beslut av biskopsmötet som grundar sig på denna bestämmelse (KF 86, 111).

Med präst avses en person i ett andligt ämbete i ett kristet samfund enligt denna definition som har rätt att predika och förvalta sakramenten i sitt eget samfund. I praktiken kan en sådan person i olika samfund ha många olika titlar.

Kyrkoherdens samtycke, tillstånd eller kallelse förutsätts redan i den gällande kyrkolagstiftningen alltid då någon annan än den som sköter prästämbetet i församlingen predikar vid gudstjänsten. Denna befogenhet som getts kyrkoherden följer av 6 kap. 13 § 1 mom. i kyrkoordningen, enligt vilket kyrkoherden ”svarar för att gudstjänsten, de heliga sakramenten, de kyrkliga förrättningarna och förkunnelsen sköts på rätt sätt”.

Enligt 2 kap. 4 § i kyrkoordningen ska predikan vara ”överensstämmande med kyrkans bekännelse”. Detta innebär att en kyrkoherde som kallar en präst från en annan kyrka att predika ska säkerställa att prästen i fråga är förtrogen med de krav som ställs på predikan i kyrkoordningen och med den lutherska gudstjänstuppfattningen.

Ändringen i kyrkoordningen föreslås träda i kraft så snart som möjligt efter att den godkänts.

*Översättarens anmärkning:* I den svenska texten korrigeras samtidigt prepositionen i överensstämmelse med 1 kap. 4 § 2 mom., 2 kap. 6 § 2 mom. och 6 kap. 31 § i kyrkoordningen från ”predika vid gudstjänsten” till ”predika i gudstjänsten”.

**Utskottets förslag**

Med ovan nämnda motiveringar föreslår konstitutionsutskottet att kyrkomötet fattar ett beslut, genom vilket

 *ändras* 2 kap. 6 § 3 mom. i kyrkoordningen (1055/1993), sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1234/1999, som följer:

2 kap.

**Kyrkans heliga handlingar**

6 §

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

I enskilda fall kan kyrkoherden kalla en sådan medlem av kyrkan som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse eller en präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund att predika i gudstjänsten.

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

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2017.

Helsingfors den 3 februari 2017

För utskottet

Matti Repo Ilmari Karimies

ordförande sekreterare

I behandlingen av ärendet deltog ordförande Matti Repo och medlemmarna Hiilamo, Jolkkonen, Juntunen, Ketonen, Koskenniemi, Lumijärvi, Niiranen, Nummela, Puhalainen, Rantala, Sariola, Toiviainen och Vikström.

 *Bilaga
Parallelltexter*

**Kyrkomötets beslut**

**om ändring av 2 kap. 6 § i kyrkoordningen**

 I enlighet med kyrkomötets beslut

*ändras* 2 kap. 6 § 3 mom. i kyrkoordningen (1055/1993), sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1234/1999, som följer:

|  |  |
| --- | --- |
| *Gällande kyrkoordning* 2 kap.**Kyrkans heliga handlingar** | *Föreslagen lydelse*2 kap.**Kyrkans heliga handlingar** |
| ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―I enskilda fall kan kyrkoherden kalla en sådan medlem av evangelisk-lutherska kyrkan som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse att predika *vid* gudstjänsten. | ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―I enskilda fall kan kyrkoherden kalla en sådan *medlem av kyrkan som är konfirmerad och känd för sin kristna övertygelse eller en präst från någon annan kristen kyrka eller ett därmed jämställt samfund* att predika *i* gudstjänsten. |