|  |
| --- |
|  |
|  |

Referanser: SKR 15/15, KR

**Arkivsak:** 21/02418-1

Samhandling

Høring om kirkelig organisering- Müller-Nilsen-utvalgets utredning "Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering"  
Høring om ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-utvalgets utredning  
Høringsnotat til offentlige høringsinstanser  
Høringsnotat til kirkelige høringsinstanser

Kirkelig organisering og samisk kirkeliv (1. gangs behandling)

## Sammendrag

Samisk kirkeråd inviteres til å gi høringssvar til utredningen fra Müller-Nilsen-utvalget som ble levert 31. mars i år. Utvalget har pekt på en modell, et prostifellesråd for å samle faglige ressurser. Når det gjelder samisk deltagelse i dette foreslås det samiske representanter i prostifellesrådet, ellers skal de strukturene som allerede er fortsette. Det tas ikke høyde for at selve prostifellesrådet i seg selv i praksis kan bety noe for samisk kirkeliv da oppgaver knyttet til bispedømmet flyttes over til dette nivået. Bispedømmene har i dag en viktig rolle i utvikling av samisk kirkeliv.

Forslag til vedtak

1. Samisk kirkeråd ber Kirkerådet om å utrede samisk kirkeliv til det videre arbeidet med kirkelig organisering.

2. Samisk kirkeråd har følgende innspill til det videre arbeidet med en høringsuttalelse om kirkelig organisering:  
-

-

## Saksorientering

Bakgrunn

Kirkerådet har sendt Müller-utvalgets forslag til kirkelig organisering på høring med frist til 1. desember for kirkelige organer. Samisk kirkeråd som et politisk valgt organ i Den norske kirke gis mulighet til høringsinnspill. Sekretariatet vurderer det som naturlig at Samisk kirkeråd leverer en endelig høringsuttalele på møtet 2.-3. desember. Det er avklart med direktøren at Samisk kirkeråd kan levere etter fristen.

Den norske kirke er fra 2021 knyttet til Lov om tros- og livssynssamfunn hvor kirken selv bestemmer hvordan den skal styres. Kirkemøtet vedtok en kirkeordning for Den norske kirke i 2019, og denne saken sa også at Kirkemøtet ved en senere anledning skulle videre jobbe med organisering av Den norske kirke. Et utvalg ble satt ned for å utrede kirkelig organisering, Müller-Nilsen-utvalget. Dette utvalget har jobbet med et bredt mandat, med støtte i ulike arbeidsgrupper, og leverte 31. mars 2021 sin rapport.

Samisk kirkeliv er ikke tatt med i mandatet direkte, det har imidlertidig vært arrangert innspillsmøter med Samisk kirkeråds sekretariat og samiske menigheter, slik at utvalget skal ha fått et bredt bilde av hvordan samisk kirkeliv er.

Saken som foreligger foreslås som drøftingssak til Samisk kirkeråd i denne omgang. Rådet bes om å komme med innspill til sekretariatet til dette, spesielt hva angår Samisk kirkeråds prinsipielle betydning.

Samisk kirkeråd vil i denne sammenhengen legge til rette for ytterligere informasjon om samisk kirkeliv ved blant annet å arrangere innspillsmøter og oppdatere nettsida på temaet for bistand til kirkelige organer som uttaler seg om samisk kirkeliv.

Samisk kirkelivs plass i Den norske kirkes struktur er beskrevet gjennom Kirkeordning for Den norske kirke at Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv, og «har som oppgave å fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke». Samisk kirkeråds leder er en del av Kirkemøtet og Kirkerådet, og foreslås av Samisk kirkelig valgmøte som uttrykker samisk selvbestemmelse i den kirkelige rådsstrukturen. Når det gjelder utvelgelse av biskoper har Samisk kirkeråd fått uttalelsesrett til prosessene i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros, Hamar, Møre og Oslo bispedømmer.

Strategiplan for samisk kirkeliv, 2019-2027 har som mål at strukturene i Den norske kirke bidrar til å ivareta og fremme et livskraftig og likeverdig samisk kirkeliv.

Samisk kirkelivs plass i strukturen må vurderes over flere linjer. En linje er direkte samisk representasjon i strukturen, en annen er hvordan strukturen i seg selv er formålstjenlig for samisk kirkeliv. Strategiplanen sier også at det er «viktig at man vektlegger å skape gode samiske fagmiljøer som støtter opp om og forsterker samisk kirkeliv i menighetene.» (Strategiplan for samisk kirkeliv s 47.)

Müller-Nilsen-utvalget foreslår at samiske representanter i de tre nordligste bispedømmerådene fortsetter. Det foreslås også samisk representasjon i prostifellesråd som ligger i kommuner som er i forvaltningsområdet for samisk språk. Generelt går utvalget i utgangspunktet inn for en noe forbedret situasjon som er i dag, angående representasjon, der prostinivået også forpliktes å ivareta samisk kirkeliv.

Utvalget legger også vekt på Indre Finnmark prosti og Saemien Åålmeges ansvar for samisk menighetsliv i nord- og sørsamiske språkområder. Sekretariatet følger også argumentasjonen om behovet for økt faglighet i organisasjonen generelt, dette kan i seg selv bidra positivt til faglig utvikling på prostinivå når det gjelder samisk kirkeliv.

Det bør samtidig også vurderes hvordan forslaget i helhet tjener samisk kirkeliv da bispedømmerådene i de tre nordligste bispedømmene har hatt en viktig funksjon. I det nye forslaget går blant annet arbeidsgiveransvaret over i det nye prostifellesrådet. Det kan derfor argumenteres med at bispedømmerådet får mindre innflytelse i den nye strukturen. Kirkeliv i lulesamisk språkområde bør også vurderes hvordan man skal løse, og muligheten til å ivareta samisk kirkeliv som går over administrative grenser må også vurderes. Samisk kirkeråd vil også minne om at rådet har begynt et arbeid med å bistå menigheter i pitesamisk språkområde med utvikling av et samisk kirkeliv som tar utgangspunkt i disse stedenes samiske språk, identitet og kultur.

Samisk kirkeråd har i 2015 uttalt seg om retningen for kirkeordningen. Forslaget fra utvalget kan ha samme egenskaper som en annen mulig modell som ble utredet ved et tidligere stadium, «Veivalg for framtidig kirkeordning», der Samisk kirkeråd ikke anbefalte modellen med store fellesråd. Samisk kirkeråd vedtok følgende i sak 15/15:

Kirkemøtets vedtak i sak KM 8/07 forutsetter at urfolksdimensjonen i Den norske kirke skal ivaretas i fremtidig kirkeordning. Samisk kirkeråd er på denne bakgrunn opptatt av saken som legges fram for Kirkemøtet i 2015 er tilstrekkelig belyst med hensyn til mulige konsekvenser for organiseringen av samisk kirkeliv i Den norske kirke. Samisk kirkeråd vil for det første peke på at bispedømmerådene i dag er viktige for samisk representasjon i kirkedemokratiet. De tre nordligste bispedømmerådene har for det andre en viktig rolle som arbeidsgiver for prestene med hensyn til et samlet ansvar og en samordnet oppfølging av kirkelig betjening på henholdsvis nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Dette er av stor betydning for arbeidet med rekruttering, faglig oppfølging, opplæringsstrategier osv.

I lys av dette mener Samisk kirkeråd at alternativ A (storfellesråd-modellen) vil ha store konsekvenser for organiseringen av samisk kirkeliv i Den norske kirke. Dette må belyses i saken som legges fram for Kirkemøtet. Samisk kirkeråd anbefaler ikke dette alternativet, men mener at dersom Kirkemøtet likevel skulle velge dette, må et slikt vedtak samtidig forutsette at det bygges opp kompenserende ordninger og tiltak som veier opp for de negative konsekvensene for samisk representasjon i kirkedemokratiet og organiseringen av arbeidet med samisk kirkeliv.

Selv om det foreslås samiske medlemmer i aktuelle prostier så må det vurderes om hvordan bispedømmenes mulighet til å utvikle samisk kirkeliv blir i denne modellen. Et spørsmål vil da bli om det nye forslaget ivaretar intensjonen i kirkeordningen om at Kirkemøtet skal verne og fremme samisk kirkeliv.

Sekretariatet mener at Samisk kirkeråd derfor kan vurdere hvorvidt en ytterligere utredning av spørsmålene vil være formålstjenlig. Sekretariatet viser også til et tidligere vedtak i samisk kirkeråd i 2015 der kompenserende ordninger må vurderes dersom man velger en modell som kan svekke samisk kirkeliv. Kirkerådet vedtok også senest i i juni 2021 at «direktøren legger fram en plan for hvilke videre ytterligere utredningsoppdrag som bør igangsettes i september, og et opplegg for disse utredningene.».

Kirkerådet har i høringen bedt om svar på følgende spørsmål:

- Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene som har   
minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk?

-Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå?   
-Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på   
prostinivå?   
- Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?

Det er også åpnet for en generell vurdering av forslaget fra utvalget.

Sekretariatet i Samisk kirkeråd vurderer at det er hensiktsmessig at Samisk kirkeråd sender inn en uttalelse til dette. Sekretariatet vil også legge til rette for at kirkelige organer kan få bredt nok beslutningsgrunnlag for denne prosessen.

## Økonomiske/administrative konsekvenser

Saken har ingen økonomiske/administrative konsekvenser i saksbehandlingsprosessen da denne utføres innenfor driftsbudsjettet.