# MODELLREGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET

## INLEDNING

Den nya kyrkolagen och kyrkoordningen som kyrkomötet godkände våren 2018 träder i kraft efter att kyrkolagen har antagits av riksdagen. Kyrkostyrelsen kommer att informera separat om när författningarna träder i kraft. När de gör det upphävs den nu gällande kyrkolagen (1054/1993), kyrkoordningen (1055/1993) och valordningen för kyrkan (1056/1993). Reformen kräver att de kyrkliga samfälligheterna uppdaterar reglementet för gemensamma kyrkorådet. Kyrkostyrelsen har tagit fram denna modell till hjälp vid uppdateringsarbetet.

Bestämmelser om gemensamma kyrkorådet finns i 3 kap. 16 och 19 § i kyrkolagen. I kyrkolagen och kyrkoordningen har det gjorts en avsevärd mängd ändringar i strukturen och paragrafnumreringen. I kyrkolagens 3 kap. finns bestämmelser om delegeringen av beslutanderätt och gemensamma kyrkorådets uppgifter. I kyrkoordningens 3 kap. finns bestämmelser om gemensamma kyrkorådets medlemmar och uppgifter, sammanträdeskallelsen, närvaro- och yttranderätten på sammanträdena samt om direktioner som lyder under kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet omfattas i tillämpliga delar även av bestämmelserna i 10 kap. i kyrkolagen och kyrkoordningen om det förfarande och beslutsfattande som ska iakttas i förvaltningsärenden. På förfarandet i förvaltningsärenden tillämpas enligt 10 kap. 1 § i den nya kyrkolagen bland annat förvaltningslagen. Beslutsfattandet och förfarandet styrs också av de allmänna förvaltningsprinciperna. Språkbestämmelserna i 2 kap. i kyrkolagen tillämpas inom kyrkans alla myndigheter.

Endast nödvändiga bestämmelser ska tas in i gemensamma kyrkorådets reglemente. Kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser ska inte upprepas. För klarhetens och användbarhetens skull anges de relevanta bestämmelserna under respektive paragraf i modellen. I motiveringarna används benämningen *gamla kyrkolagen* och *gamla kyrkoordningen* när man hänvisar till den nu gällande kyrkolagen och kyrkoordningen. För den kyrkolag och kyrkoordning som träder i kraft 1.1.2020 används benämningen *kyrkolagen* och *kyrkoordningen*. I paragrafhänvisningarna används följande förkortningar: KL = kyrkolagen och KO = kyrkoordningen.

Modellen är avsedd att tillämpas i församlingarna och anpassas till församlingens bruk enligt följande:

* Så kallade obligatoriska bestämmelser är skrivna med svart text. Eventuella öppna punkter ska fyllas i. I övrigt rekommenderas att dessa bestämmelser tas in i reglementet så som de står, utan modifikationer.
* Frivilliga bestämmelser har angetts med blå text. Dessa bestämmelser kan helt eller delvis tas in i reglementet och även anpassas. De kan också utelämnas ur reglementet.
* Bestämmelser där det finns färdiga alternativ har angetts med röd text. Det rekommenderas att dessa bestämmelser tas in i reglementet, men att församlingen väljer ett av alternativen och stryker det alternativ som är onödigt. Om det valda alternativet innehåller öppna punkter ska dessa fyllas i.
* Gemensamma kyrkorådets reglemente är uppdelat i fyra delar: den första delen innehåller bestämmelserna om gemensamma kyrkorådets sammansättning och behörighet, den andra om gemensamma kyrkorådets sammanträden, den tredje om behandlingen av ärenden och den fjärde om behörigheten för tjänsteinnehavare som är underställda gemensamma kyrkorådet.
* Vid uppdateringen av reglementet bör även de kyrkliga samfälligheternas egna tjänstebeteckningar beaktas.

Modellen för gemensamma kyrkorådets reglemente har godkänts av Kyrkostyrelsens plenum 21.8.2019 (§ 126).

[MODELLREGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET 1](#_Toc19267683)

[INLEDNING 1](#_Toc19267684)

[REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET 6](#_Toc19267685)

[DEL 1 Gemensamma kyrkorådets sammansättning och behörighet 6](#_Toc19267686)

[1 § Gemensamma kyrkorådets ordförande, vice ordförande och medlemmar 6](#_Toc19267687)

[2 § Val av gemensamma kyrkorådet 7](#_Toc19267688)

[3 § Gemensamma kyrkorådets sektioner 8](#_Toc19267689)

[4 § Gemensamma kyrkorådets behörighet 8](#_Toc19267690)

[5 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets sektioner 10](#_Toc19267691)

[6 § Direktioner som lyder under gemensamma kyrkorådet 10](#_Toc19267692)

[DEL II Gemensamma kyrkorådets sammanträde 10](#_Toc19267693)

[7 § Gemensamma kyrkorådets sammanträde och sekreterare 10](#_Toc19267694)

[8 § Gemensamma kyrkorådets ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande 11](#_Toc19267695)

[9 § Sammanträdeskallelse 12](#_Toc19267696)

[10 § Kallande av ersättare 13](#_Toc19267697)

[11 § Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde 13](#_Toc19267698)

[12 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 14](#_Toc19267699)

[13 § Jäv 14](#_Toc19267700)

[14 § Föredragning 15](#_Toc19267701)

[DEL III Behandling av ärenden 16](#_Toc19267702)

[15 § System för ärendehantering och omröstning 16](#_Toc19267703)

[16 § Anföranden 16](#_Toc19267704)

[17 § Omröstning 17](#_Toc19267705)

[VAL 18](#_Toc19267706)

[A. Majoritetsval 18](#_Toc19267707)

[18 § Omröstning i majoritetsval 18](#_Toc19267708)

[19 § Biträden vid valförrättning 18](#_Toc19267709)

[20 § Anteckningar på röstsedlarna 19](#_Toc19267710)

[21 § Tryggande av valhemligheten 19](#_Toc19267711)

[22 § Ogiltiga röstsedlar 19](#_Toc19267712)

[B. Proportionellt val 19](#_Toc19267713)

[23 § Proportionellt val 19](#_Toc19267714)

[PROTOKOLL 19](#_Toc19267715)

[24 § Upprättande av protokoll 20](#_Toc19267716)

[25 § Justering av protokoll 21](#_Toc19267717)

[DEL IV Tjänsteinnehavares behörighet och delegering av ett ärende 22](#_Toc19267718)

[26 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets ordförande 22](#_Toc19267719)

[27 § Tjänsteinnehavares behörighet 22](#_Toc19267720)

[28 § Beslutsförteckning 23](#_Toc19267721)

[29 § Meddelande om beslut som kan överföras 23](#_Toc19267722)

[30 § Överföring av ett ärende till gemensamma kyrkorådet för behandling 23](#_Toc19267723)

[31 § Mottagande av tillkännagivanden och stämningar 24](#_Toc19267724)

[32 § Avgörande språk 24](#_Toc19267725)

[MOTIVERING 25](#_Toc19267726)

[DEL 1 Gemensamma kyrkorådets sammansättning och behörighet 25](#_Toc19267727)

[1 § Gemensamma kyrkorådets ordförande, vice ordförande och medlemmar 25](#_Toc19267728)

[2 § Val av gemensamma kyrkorådet 25](#_Toc19267729)

[3 § Gemensamma kyrkorådets sektioner 27](#_Toc19267730)

[4 § Gemensamma kyrkorådets behörighet 27](#_Toc19267731)

[5 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets sektioner 28](#_Toc19267732)

[6 § Direktioner som lyder under gemensamma kyrkorådet 28](#_Toc19267733)

[DEL II Gemensamma kyrkorådets sammanträde 29](#_Toc19267734)

[7 § Gemensamma kyrkorådets sammanträde och sekreterare 29](#_Toc19267735)

[8 § Gemensamma kyrkorådets ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande 29](#_Toc19267736)

[9 § Sammanträdeskallelse 30](#_Toc19267737)

[10 § Kallande av ersättare 31](#_Toc19267738)

[11 § Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde 31](#_Toc19267739)

[12 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 31](#_Toc19267740)

[13 § Jäv 31](#_Toc19267741)

[14 § Föredragning 32](#_Toc19267742)

[DEL III Behandling av ärenden 33](#_Toc19267743)

[15 § System för ärendehantering och omröstning 33](#_Toc19267744)

[16 § Anföranden 33](#_Toc19267745)

[17 § Omröstning 33](#_Toc19267746)

[VAL 34](#_Toc19267747)

[A. Majoritetsval 34](#_Toc19267748)

[18 § Röstning i majoritetsval 34](#_Toc19267749)

[19 § Biträden vid valförrättning 35](#_Toc19267750)

[20 § Anteckningar på röstsedlarna 35](#_Toc19267751)

[21 § Tryggande av valhemligheten 35](#_Toc19267752)

[22 § Ogiltiga röstsedlar 35](#_Toc19267753)

[B. Proportionellt val 35](#_Toc19267754)

[23 § Proportionellt val 35](#_Toc19267755)

[PROTOKOLL 35](#_Toc19267756)

[24 § Upprättande av protokoll 35](#_Toc19267757)

[25 § Justering av protokoll 36](#_Toc19267758)

[DEL IV Tjänsteinnehavares behörighet och överföring av ett ärende 36](#_Toc19267759)

[26 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets ordförande 36](#_Toc19267760)

[27 § Tjänsteinnehavares behörighet 36](#_Toc19267761)

[28 § Beslutsförteckning 37](#_Toc19267762)

[29 § Meddelande om beslut som kan överföras 37](#_Toc19267763)

[30 § Överföring av ett ärende till kyrkorådet för behandling 37](#_Toc19267764)

[31 § Mottagande av tillkännagivanden och stämningar 38](#_Toc19267765)

[32 § Avgörande språk 38](#_Toc19267766)

## REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Reglemente för gemensamma kyrkorådet i ………………………………………………………………….kyrkliga samfällighet

Godkänt av gemensamma kyrkofullmäktige den ...... ..................…. 20…..

Fastställt vid ........... stifts domkapitel den ............................. 20…..

KL 3 kap. 7 § 2 mom.

*Reglementen och instruktioner*

Kyrkorådets reglemente ska underställas domkapitlet för fastställelse.

KL 3 kap. 16 § 2 mom.

*Den kyrkliga samfällighetens organ och beslutanderätt*

Beslutanderätten i en kyrklig samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige kan genom reglementet eller en instruktion delegera beslutanderätten till gemensamma kyrkorådet, en sektion inom rådet och direktionen inom den kyrkliga samfälligheten samt genom sitt beslut till församlingsrådet. Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som avses i 6 § eller 15 § 1 mom.

KL 3 kap. 19 §

*Bestämmelser som tillämpas på organen*

På gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och den kyrkliga samfällighetens direktion samt på behandlingen av ärenden i dessa tillämpas vad som föreskrivs om församlingens motsvarande organ och behandlingen av ärenden i dessa.

På församlingsrådet tillämpas vad som föreskrivs om kyrkorådet. När församlingsrådet behandlar ett ärende som faller under gemensamma kyrkofullmäktiges behörighet och som i grundstadgan delegerats till församlingsrådet tillämpas på behandlingen vad som föreskrivs om förutsättningarna för beslutsfattande i kyrkofullmäktige och om underställning av beslut i 9 § 2 mom. samt i 21, 27 och 28 §.

Språklagen 29 § 2 mom.

*Kommunala möteskallelser, protokoll och förvaltningsstadgor*

Tvåspråkiga kommuners och samkommuners förvaltningsstadga och liknande regler ska utfärdas på finska och svenska.

### DEL 1 Gemensamma kyrkorådets sammansättning och behörighet

###### 

###### 1 § Gemensamma kyrkorådets ordförande, vice ordförande och medlemmar

I gemensamma kyrkorådet ingår en ordförande som utses av domkapitlet samt som valda medlemmar en vice ordförande och ……….. övriga medlemmar.

KO 3 kap. 46 §

*Medlemmar av gemensamma kyrkorådet*

Domkapitlet utser ordföranden för gemensamma kyrkorådet bland församlingarnas kyrkoherdar. Till övriga medlemmar väljer gemensamma kyrkofullmäktige en vice ordförande och minst fem och högst 15 andra personer som är valbara vid församlingsval på det sätt som anges i reglementet samt personliga ersättare för dem.

KO 3 kap. 32 § 3 mom.

*Medlemmar av kyrkorådet*

Vice ordföranden är ordförande för kyrkorådets sammanträde

1) när kyrkoherden har förhinder eller är jävig, och

2) när kyrkoherden och kyrkorådet gemensamt beslutar om detta efter att vice ordföranden gett sitt samtycke. Ett beslut kan fattas också för viss tid, dock högst för kyrkorådets mandatperiod eller tills kyrkoherden eller vice ordföranden byts ut.

###### 2 § Val av gemensamma kyrkorådet

Valet av gemensamma kyrkorådet förrättas så att först väljs vice ordföranden tillsammans med sin ersättare och därefter genom ett separat val de övriga medlemmarna och deras personliga ersättare.

KO 3 kap. 32 § 2 mom.

*Medlemmar av kyrkorådet*

……………

Vice ordförande och övriga medlemmar väljs vid det första sammanträdet under det första och tredje året av kyrkofullmäktiges mandatperiod.

……………..

KL 9 kap. 2 § 1 mom.

*Valbarhet till förtroendeuppdrag*

Valbar till ett förtroendeuppdrag i en församling och i en kyrklig samfällighet är en konfirmerad medlem av församlingen som fyllt 18 år och inte är omyndig och som är känd för kristen övertygelse. Valbarhetsåldern måste uppnås senast på valdagen.

KL 9 kap. 3 § 1–2 mom.

*Begränsning av valbarheten*

Till förtroendeuppdrag kan utses endast den som är valbar och har samtyckt till uppdraget.

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

KL 10 kap. 18 §

*Val som förrättas i ett organ*

En förtroendevald och en tjänsteinnehavare utses i ett organ genom val. Vid val utses den eller de som fått flest röster. Motiveringen för ett beslut kan utelämnas.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande medlemmar som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs genom samma val som de ordinarie medlemmarna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie medlemmarna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter dem som utses till ordinarie medlemmar har fått flest röster eller vid ett proportionellt val de högsta jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas bestämmelserna om församlingsval. Proportionella val och, när så yrkas, också majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar.

Vid ett elektroniskt sammanträde får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är tryggad.

KL 10 kap. 19 § 1 mom.

*När rösterna faller lika vid val som förrättas i ett organ*

Om rösterna eller jämförelsetalen faller lika vid val, avgör lotten. .........

KL 9 kap. 8 §

*Kvinnors och mäns representation 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.

###### 3 § Gemensamma kyrkorådets sektioner

Gemensamma kyrkorådet har följande sektioner:

1. En ............sektion till vilken hör ordföranden och ....... övriga medlemmar. Gemensamma kyrkorådet väljer sektionen vid mandatperiodens första sammanträde och utser en ordförande för den. Sektionen väljer en vice ordförande vid sitt första sammanträde.

KL 3 kap. 4 §

*Församlingens organ*

Församlingens förvaltning sköts av kyrkofullmäktige, kyrkorådet eller församlingsrådet och deras sektioner, direktionerna samt församlingens tjänsteinnehavare.

På kyrkorådets och församlingsrådets sektioner tillämpas vad som föreskrivs om kyrkorådet eller församlingsrådet.

###### 4 § Gemensamma kyrkorådets behörighet

Gemensamma kyrkorådet sköter de uppgifter som det ålagts i kyrkolagen, andra lagar, kyrkoordningen och i övrigt, samt de verkställighets- och förvaltningsuppgifter som inte har bestämts eller föreskrivits vara någon annan myndighets uppgift eller som på grund av ärendets natur ankommer på gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet beslutar dessutom i följande ärenden som annars hör till gemensamma kyrkofullmäktige:

1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

3) ……………………………………………

KL 3 kap. 6 §

*Delegering av beslutanderätt*

....... Beslutanderätten får inte delegeras om

1) kyrkofullmäktige ska fatta beslut enligt denna lag, kyrkoordningen, verkställighetsföreskrifter som meddelats med stöd av dem eller enligt någon annan lag,

2) det krävs kvalificerad majoritet för ett beslut,

3) beslutet ska underställas.

Kyrkofullmäktige kan inte delegera beslutanderätt som hör till kyrkorådet till en sektion, en direktion, en tjänsteinnehavare eller kyrkorådets vice ordförande om

1) kyrkorådet ska fatta beslut enligt denna lag, kyrkoordningen, föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller enligt någon annan lag,

2) ärendet gäller en framställning till kyrkofullmäktige,

3) ärendet gäller verkställandet av ett beslut fattat av kyrkofullmäktige,

4) ärendets behandling i kyrkorådet måste anses nödvändig med hänsyn till ärendets betydelse.

KL 3 kap. 10 §

*Kyrkorådets uppgifter*

Kyrkorådet ska, om inte något annat föreskrivs,

1) allmänt leda församlingens verksamhet,

2) bevaka församlingens intresse, företräda församlingen och föra dess talan vid domstolar och andra myndigheter,

3) leda församlingens förvaltning och kommunikation samt skötseln av församlingens ekonomi och egendom,

4) ingå avtal och utföra andra rättshandlingar för församlingens räkning.

KO 3 kap. 33 §

*Kyrkorådets uppgifter*

Utöver vad som föreskrivs i kyrkolagen har kyrkorådet i uppgift att främja församlingens andliga liv och fullgöra församlingens uppgift samt att se till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs.

KL 3 kap. 15 §

*Den kyrkliga samfällighetens uppgifter*

Den kyrkliga samfälligheten ska sköta ärenden som gäller de i den kyrkliga samfälligheten ingående församlingarnas

1) kyrkobeskattning samt fördelningen mellan församlingarna av kyrkoskatten och andra gemensamma inkomster, avgifter till kyrkans centralfond och kyrkans pensionsfond samt övrig skötsel av ekonomi och egendom,

3) främjande av medlemmarnas möjligheter till deltagande och påverkan i den kyrkliga samfällighetens verksamhet på det sätt som avses i 3 §,

4) personalförvaltning, om inte något annat följer av denna lag,

5) ingående av tjänste- och arbetskollektivavtal och tolkningen av dem samt lokala lönejusteringar eller framläggande av förslag till lönejusteringar för kyrkans arbetsmarknadsverk,

6) arkivfunktionen.

Den kyrkliga samfälligheten beslutar om andra ärenden som det föreskrivits att kyrkofullmäktige i församlingen ska fatta beslut om såvida inte beslutanderätten har överförts till församlingen i grundstadgan eller med stöd av 16 §.

Den kyrkliga samfälligheten kan i grundstadgan ges behörighet också i andra frågor som gäller förvaltning och ekonomi samt i den nämnda uppgifter och arbetsformer som anknyter till församlingens verksamhet.

KL 3 kap. 16 §

*Den kyrkliga samfällighetens organ och beslutanderätt*

Den kyrkliga samfällighetens förvaltning sköts av gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet, den kyrkliga samfällighetens direktioner samt tjänsteinnehavare i den kyrkliga samfälligheten.

Beslutanderätten i en kyrklig samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige kan genom reglementet eller en instruktion delegera beslutanderätten till gemensamma kyrkorådet, en sektion inom rådet och direktionen inom den kyrkliga samfälligheten samt genom sitt beslut till församlingsrådet. Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som avses i 6 § eller 15 § 1 mom.

Gemensamma kyrkorådet leder den i 15 § 3 mom. avsedda verksamheten i den kyrkliga samfälligheten. På delegering av gemensamma kyrkorådets beslutanderätt tillämpas bestämmelserna om delegering av kyrkorådets beslutanderätt.

KO 3 kap. 41 § 2 mom.

*Innehållet i grundstadgan*

I grundstadgan ska anges

1) de ärenden inom förvaltningen och ekonomin som den kyrkliga samfälligheten ska sköta,

2) de uppgifter och arbetsformer inom församlingarna som den kyrkliga samfälligheten ska sköta enligt 3 kap. 15 § 3 mom. i kyrkolagen,

3) de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av interna ärenden mellan den kyrkliga samfälligheten och de församlingar som hör till samfälligheten.

KO 3 kap. 50 §  
*Samråd med församlingsrådet*

Församlingsrådet ska ges tillfälle att ge ett utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som gäller

1) ändring av grundstadgan,

2) verksamhets- och ekonomiplanen för den kyrkliga samfälligheten,

3) budgeten för den kyrkliga samfälligheten,

4) ordnande av gemensamma arbetsformer,

5) ändring av församlingsindelningen,

6) inrättande, indragning eller ändring av tjänster i en församling,

7) byggnader som används i församlingens verksamhet.

###### 5 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets sektioner

.................sektionen har i uppgift att

1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

3) ……………………………………………

4) ……………………………………………

KL 3 kap. 16 § 2 mom.

*Den kyrkliga samfällighetens organ och beslutanderätt*

Beslutanderätten i en kyrklig samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige kan genom reglementet eller en instruktion delegera beslutanderätten till gemensamma kyrkorådet, en sektion inom rådet och direktionen inom den kyrkliga samfälligheten samt genom sitt beslut till församlingsrådet. Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som avses i 6 § eller 15 § 1 mom.

###### 6 § Direktioner som lyder under gemensamma kyrkorådet

Följande direktioner i den kyrkliga samfälligheten arbetar under gemensamma kyrkorådet:

1) ……………………………………………

2) ……………………………………………

3) …………………………………………..

Om behörighet och uppgifter som delegerats till en direktion finns bestämmelser i direktionens instruktion.

### DEL II Gemensamma kyrkorådets sammanträde

###### 7 § Gemensamma kyrkorådets sammanträde och sekreterare

Gemensamma kyrkofullmäktige sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden. Gemensamma kyrkorådet kan också på förhand fastställa en tidsplan för sina sammanträden.

Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Protokollet över sammanträdet förs av en sekreterare som valts av gemensamma kyrkorådet för denna uppgift.

Ordföranden beslutar om i vilken ordning ärendena behandlas om gemensamma kyrkorådet inte beslutar annat.

KO 3 kap. 34 § 1 mom.

*Sammankallande av kyrkorådet*

Kyrkorådet beslutar om tid och plats för sina sammanträden. Kyrkorådet sammanträder också när ordföranden anser det vara nödvändigt eller om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det skriftligt för behandling av ett ärende som de uppger.

KL 2 kap. 9 §

*Språkbestämmelser som ska iakttas inom kyrkans myndigheter*

Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas vid kyrkliga myndigheter bestämmelserna i språklagen om

1) rätten att använda finska och svenska hos myndigheterna,

2) handläggningsspråket hos myndigheterna,

3) språket i expeditioner och andra handlingar,

4) säkerställandet av de språkliga rättigheterna,

5) myndigheternas arbetsspråk,

6) det språk som används i den allmänna informationen,

7) främjande av de språkliga rättigheterna.

På stiftens och kyrkans centralförvaltnings myndigheter tillämpas det som föreskrivs om statliga myndigheter i språklagen. På församlingars och kyrkliga samfälligheters myndigheter tillämpas det som föreskrivs om kommunala myndigheter i språklagen.

Bestämmelserna om statliga myndigheter i den samiska språklagen (1086/2003) gäller domkapitlet och stiftsfullmäktige i Uleåborgs stift och bestämmelserna om kommunala myndigheter gäller en församling som helt eller delvis finns inom samernas hembygdsområde.

Språklagen 29 § 1 mom.

*Kommunala möteskallelser, protokoll och*

*förvaltningsstadgor*

…………... Beslut om språket i möteskallelser och protokoll för andra organ i tvåspråkiga kommuner och samkommuner fattas av kommunen eller samkommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter ska tryggas och kommuninvånarnas behov av information tillgodoses.

###### 

###### 8 § Gemensamma kyrkorådets ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande

Gemensamma kyrkorådet behandlar ärenden vid ett sammanträde där deltagarna är närvarande på platsen för sammanträdet.

Alternativt kan gemensamma kyrkorådet hålla sitt sammanträde i en elektronisk miljö, där deltagandet sker med hjälp av en elektronisk förbindelse.

Gemensamma kyrkorådet kan fatta beslut även genom ett slutet elektroniskt beslutsförfarande före sammanträdet. Beslutsförfarandet kan tillämpas på alla ärenden som omfattas av gemensamma kyrkorådets beslutanderätt.

I gemensamma kyrkorådets elektroniska sammanträden kan deltagandet ske endast från ett sådant ställe där sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet inte kan ses eller höras av utomstående.

Gemensamma kyrkorådet eller en av det utsedd tjänsteinnehavare ser till att den tekniska utrustning, de system och de dataförbindelser som krävs för elektroniska sammanträden är uppdaterade och datasäkra på det sätt lagstiftningen förutsätter.

KL 10 kap. 11 §

*Sätten att fatta beslut i organ*

Beslut i ärenden som hör till ett organ kan fattas vid ett ordinarie sammanträde, vid ett sammanträde i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde) eller på elektronisk väg före sammanträdet (elektroniskt beslutsförfarande).

Vid elektroniska sammanträden och i elektroniskt beslutsförfarande ska församlingen, den kyrkliga samfälligheten, domkapitlet eller kyrkostyrelsen sörja för informationssäkerheten och för att utomstående inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

KL 10 kap. 12 §

*Elektroniskt sammanträde*

Vid ett elektroniskt sammanträde krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

KL 10 kap. 13 §

*Elektroniskt beslutsförfarande*

Med undantag för organens offentliga sammanträden kan ett organ fatta beslut i ett slutet elektroniskt beslutsförfarande.

De ärenden som ska behandlas ska specificeras i kallelsen till sammanträdet och det ska nämnas före vilken tidpunkt ärendet kan behandlas i elektroniskt beslutsförfarande. Ärendet är behandlat när alla medlemmar i organet har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för behandlingen har löpt ut. Ett ärende ska behandlas vid ett sammanträde om en medlem kräver detta eller om en medlem har avstått från att uttrycka sin åsikt.

Protokoll över beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras före sammanträdet.

KL 10 kap. 15 § 2–3 mom.

*Sammanträdets offentlighet*

Andra organs sammanträden är offentliga endast om organet så beslutar och det vid sammanträdet inte behandlas ärenden eller handlingar som är sekretessbelagda enligt lag.

Allmänheten ska kunna följa organens offentliga sammanträden också till den del någon deltar i ett sammanträde på elektronisk väg.

###### 9 § Sammanträdeskallelse

Gemensamma kyrkorådet beslutar vid mandatperiodens första sammanträde om på vilket sätt sammanträdena ska sammankallas.

Sammanträdeskallelsen ska skickas på samma sätt till dem som har närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde.

En föredragningslista ska bifogas kallelsen om det inte finns några särskilda orsaker som förhindrar detta.

I sammanträdeskallelsen ska det vid samtliga ärenden nämnas på vilket sätt organet fattar beslutet. Om ärendet behandlas i elektroniskt beslutsförfarande ska det i kallelsen anges när ärendet senast ska behandlas elektroniskt.

KO 3 kap. 34 § 2 mom.

*Sammankallande av kyrkorådet*

Ordföranden kallar till sammanträde på det sätt som kyrkorådet beslutar. Samtidigt ska ett meddelande om sammanträdet skickas till kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförande.

###### 

###### 10 § Kallande av ersättare

En medlem av gemensamma kyrkorådet ska kalla en ersättare i sitt ställe om han eller hon inte kan delta i sammanträdet. När en medlem är jävig i ett sammanträdesärende eller på grund av hinder inte kan delta i behandlingen av något ärende kan han eller hon kalla in en ersättare till behandlingen av ett enskilt ärende.

Även ordföranden eller sekreteraren kan skicka kallelsen till ersättaren.

KO 10 kap. 6 §

*Kallande av ersättare samt tillfällig ordförande*

Bestämmelser om hur en ersättare ska kallas till ett sammanträde finns i organets arbetsordning eller i ett reglemente eller en instruktion.

Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga, utses en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet.

###### 11 § Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde

Följande ledande tjänsteinnehavare och arbetstagare har närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde:

* …
* …

Följande ledande tjänsteinnehavare och arbetstagare har närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets ...............sektions sammanträde:

* …
* …

Gemensamma kyrkorådet eller dess ordförande har rätt att till gemensamma kyrkorådets sammanträde kalla sakkunniga att höras.

Ovan nämnda personer har rätt att delta i diskussionen, men inte i beslutsfattandet.

KO 3 kap. 37 §

*Närvaro- och yttranderätt vid sammanträden i kyrkorådet, dess sektioner och direktioner*

Närvaro- och yttranderätt vid ett sammanträde i

1) kyrkorådet har ordföranden och vice ordföranden för kyrkofullmäktige samt kaplanen eller någon annan präst i ett distrikt,

2) en sektion i kyrkorådet har ordföranden och vice ordföranden för kyrkorådet,

...................

KO 3 kap. 47 §

*Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådet*

Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträden har

1) kyrkoherdarna i församlingarna,

2) samfällighetens ledande tjänsteinnehavare och arbetstagare på det sätt som anges i reglementet,

3) även andra personer genom beslut av gemensamma kyrkorådet.

###### 12 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Efter att ha öppnat sammanträdet konstaterar ordföranden de närvarande samt huruvida sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört.

###### 13 § Jäv

Innan behandlingen av ett ärende inleds ska en person som är jävig anmäla jäv och jävsgrund samt dra sig ur behandlingen av ärendet och avlägsna sig från sammanträdet. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om jäv föreligger.

Gemensamma kyrkorådets ordförande ska vid behov föra frågan om huruvida en deltagare i sammanträdet är jävig till gemensamma kyrkofullmäktige för avgörande. Personen ska vid behov lägga fram en utredning över omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av jävsfrågan. Efter att ha lagt fram sin utredning ska personen avlägsna sig från sammanträdet.

Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om jäv ska motiveras i protokollet.

KL 10 kap. 10 § 3 mom.

*Jäv*

På jäv för medlemmar av övriga organ samt tjänsteinnehavare och arbetstagare tillämpas 28 § i förvaltningslagen, med undantag för 1 mom. 6 punkten i paragrafen. Ett anställningsförhållande i en församling eller en kyrklig samfällighet medför inte jäv i ett förvaltningsärende där församlingen eller den kyrkliga samfälligheten är part, om han eller hon inte utifrån sitt anställningsförhållande har varit föredragande i ärendet eller i övrigt har behandlat ärendet.

Förvaltningslagen 27 §

*Jäv*

En tjänsteman får inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande vid behandlingen, om tjänstemannen är jävig.

Bestämmelserna om jäv för tjänstemän gäller också ledamöter i ett kollegialt organ och andra som deltar i behandlingen av ett ärende, samt den som förrättar inspektion.

Förvaltningslagen 28 § (med undantag av 1 mom. 6 punkten)

*Jävsgrunder*

En tjänsteman är jävig

1) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är part,

2) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne biträder eller företräder en part eller den för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,

3) om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för tjänstemannen eller för en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne,

4) om tjänstemannen står i anställningsförhållande eller i sådant uppdragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till en part eller till någon för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,

5) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller sådant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,

……………………. eller

7) om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

Med närstående avses i 1 mom.

1) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den som på något annat sätt står tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar,

2) tjänstemannens föräldrars syskon samt deras makar, tjänstemannens syskonbarn och tidigare make till tjänstemannen, samt

3) tjänstemannens makes barn, barnbarn, syskon, föräldrar och far- och morföräldrar samt också dessa personers makar och tjänstemannens makes syskonbarn.

Som närstående anses också motsvarande halvsläkting. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.

Förvaltningslagen 29 §

*Avgörande av jävsfrågor*

En fråga som gäller jäv för en tjänsteman ska avgöras utan dröjsmål.

En tjänsteman avgör själv om han eller hon är jävig. Om jäv för ledamöter och föredragande i ett kollegialt organ beslutar dock organet i fråga. Ett kollegialt organ beslutar också om någon annan som har rätt att närvara är jävig. En ledamot och en föredragande får delta i behandlingen av en fråga om sitt jäv endast om organet inte är beslutfört utan ledamoten eller föredraganden, och en ojävig person inte kan fås i stället för honom eller henne utan avsevärt dröjsmål.

I ett beslut som gäller jäv får omprövning inte begäras särskilt och det får inte heller överklagas särskilt genom besvär.

###### 14 § Föredragning

Vid gemensamma kyrkorådets sammanträden fattas beslut om ärenden på föredragning.

Den föredragande svarar för adekvat beredning av de ärenden som han eller hon föredrar och är skyldig att lämna ett beslutsförslag.

Den föredragandes förslag utgör grunden för behandlingen. Om den föredragande har ändrat sitt förslag på föredragningslistan under diskussionen, utgör det ändrade förslaget grundförslag.

Om graden av angelägenhet kräver det kan en föredragningspromemoria med beslutsförslag delas ut under sammanträdet.

Ett ärende som kan ses som obetydligt och som till sin natur eller betydelse är sådant att det inte kräver skriftlig föredragning kan föredras muntligt.

Föredragande är ..........................................., om föredragningsskyldigheten inte grundar sig på en instruktion för tjänsteinnehavare eller ett beslut av gemensamma kyrkorådet.

ELLER

Bestämmelser om föredragningsansvaret ges i en instruktion för tjänsteinnehavare eller genom beslut av gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådet kan behandla ärenden som gäller avlöningen av den högsta ledningen utifrån en redogörelse av vice ordföranden utan föredragning av en tjänsteinnehavare. Gemensamma kyrkorådet kan då besluta att vice ordförandens förslag utgör grunden för behandlingen och inte kräver understöd.

KL 3 kap. 9 § 1 mom.

*Förutsättningar för kyrkofullmäktiges beslutsfattande*

Kyrkorådet ska bereda ett beslutsförslag för ärenden som kommer till kyrkofullmäktige för behandling, om inte ärendet gäller den interna organisationen av kyrkofullmäktiges verksamhet.

KL 10 kap. 20 §

*Beslut på föredragning och den föredragandes ansvar*

I en arbetsordning, instruktion eller ett reglemente kan det bestämmas att beslut av ett organ eller en tjänsteinnehavare ska fattas på föredragning

Om ett beslut enligt kyrkolagen eller en författning som utfärdats med stöd av kyrkolagen eller enligt förordnande av en förman i tjänsten ska fattas på föredragning av en tjänsteinnehavare, är föredraganden ansvarig för det beslut som fattas på hans eller hennes föredragning.

*Förvaltningslagen 31 § 1 mom.*

*Utredningsskyldighet*

En myndighet ska se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten ska i detta syfte skaffa den information och de utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

KO 10 kap. 4 §

*Analys av konsekvenserna för barn*

För att främja barnets bästa ska en myndighet inom kyrkan i sin beredning av ett beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Konsekvensanalysen ska utföras av den myndighet som först behandlar ärendet.

Med barn avses alla som inte fyllt 18 år.

### 

### DEL III Behandling av ärenden

###### 15 § System för ärendehantering och omröstning

Vid organets sammanträden kan ett elektroniskt system för ärendehantering eller omröstning användas.

###### 16 § Anföranden

När ett ärende har föredragits ska det beredas tillfälle för diskussion i ärendet.

När behandlingen av ett ärende har inletts har en medlem rätt att begära ordet genom att resa sig upp, genom handuppräckning, genom att använda sammanträdessystemet eller på något annat tydligt sätt.

Medlemmen ska framföra sitt anförande från sin egen plats.

Ett anförande som gäller arbetsordningen om i vilken ordning ett ärende ska behandlas ska beviljas före de övriga.

Om flera begär ordet samtidigt, bestämmer ordföranden i vilken ordning de får yttra sig.

Ordföranden har rätt att bevilja …………………………. ordet före andra anföranden.

Om en medlem vill bemöta ett anförande och har begärt ordet under eller strax efter detta, kan ordföranden ge honom eller henne en kort replik före andra som har begärt ordet tidigare (s.k. replikanförande). I ett replikanförande får påståenden i det tidigare anförandet klargöras och korrigeras.

Ett anförande får vara högst …….. minuter, såvida inte ordföranden i enskilda fall tillåter längre inlägg.

När de som anhållit om ordet har yttrat sig avslutar ordföranden diskussionen.

KL 10 kap. 16 §

*Ledningen av sammanträden och begränsning av yttranderätten*

Ordföranden leder behandlingen av ärendena och ansvarar för ordningen vid organets sammanträde. Om ett ombud eller en medlem genom sitt uppförande stör sammanträdet och trots ordförandens uppmaning inte uppträder sakligt, kan ordföranden bestämma att han eller hon ska avlägsnas. Uppkommer det oordning, kan ordföranden avbryta eller avsluta sammanträdet.

Ett ombud och en medlem har yttranderätt i det ärende som behandlas. Ombudet eller medlemmen ska hålla sig till sak när han eller hon yttrar sig. Om ombudet eller medlemmen avviker från saken och trots ordförandens uppmaning inte återgår till saken, kan ordföranden förbjuda honom eller henne att fortsätta tala. Om det är uppenbart att ombudet eller medlemmen drar ut på sitt tal i onödan, får ordföranden efter att ha gett en tillsägelse förbjuda honom eller henne att fortsätta tala.

För att sammanträdets gång ska kunna tryggas kan i arbetsordningen eller reglementet eller i en instruktion ges nödvändiga föreskrifter om längden på anföranden i enskilda ärenden.

Det som föreskrivs ovan gäller också den som har rätt att vara närvarande och yttra sig vid ett organs sammanträde.

Språklagen 28 §

*Representativa organ*

Medlemmar av statsrådet samt medlemmar i statliga kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper och andra liknande organ samt ledamöter i tvåspråkiga kommuners och samkommuners organ och i organ enligt 6 § 1 mom. 2 punkten som är gemensamma för flera kommuner har rätt att använda finska eller svenska vid sammanträden och i skriftliga yttranden eller ställningstaganden till protokollet eller ett betänkande. Om någon annan medlem eller ledamot inte förstår ett muntligt yttrande, ska det på begäran relateras i korthet.

###### 

###### 17 § Omröstning

Omröstning verkställs genom namnupprop, med hjälp av ett sammanträdessystem eller på något annat öppet sätt som ordföranden fastställer.

Om den som gjort förslaget inte är på plats när omröstningen ska inledas anses förslaget ha förfallit och ingen omröstning görs.

KO 10 kap. 5 § 1–4 mom.

*Beslutsfattandet i organ*

Om ett organ är enigt om en sak eller ett motförslag inte har fått understöd, ska ordföranden konstatera att beslutet har fattats.

Om ett motförslag har fått understöd, ska ordföranden konstatera vilka förslag som inte har fått understöd och vilka som tas upp till omröstning. Omröstning förrättas mellan ett framställt förslag och samtliga understödda motförslag genom att två förslag åt gången ställs mot varandra. Ordföranden föreslår för organet att det godkänner ett omröstningsförfarande och, om flera omröstningar ska förrättas, en omröstningsordning. Dessutom lägger ordföranden fram ett omröstningsförslag så att svaret "ja" eller "nej" uttrycker ståndpunkten till förslaget.

Om ett beslut kräver kvalificerad majoritet ska ordföranden meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta det när resultatet av omröstningen konstateras.

Ordföranden ska konstatera vilket beslut som har fattats utifrån resultatet av omröstningen.

KL 10 kap. 14 § 1 och 4 mom.

*Beslutförheten i ett organ*

Ett organ är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande, om inte andra krav ställs på beslutsfattandet i denna lag .......

…………….

Som närvarande betraktas också en medlem av organet som deltar elektroniskt i sammanträdet.

KL 10 kap. 17 §

*Omröstning i ett organ*

En omröstning ska förrättas öppet. Beslut blir det förslag som fått flest röster eller som nått kvalificerad majoritet när detta krävs.

Faller rösterna vid omröstning lika, gäller som beslut den åsikt för vilken ordföranden gett sin röst. I ett ärende som gäller uppsägning eller hävning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande eller konstaterande av att tjänsteförhållandet förfallit samt i ett ärende som gäller en prästs prästämbete enligt 7 kap. 4 § 1 mom. och 5 § 3 mom. och en lektorstjänst enligt 8 kap. 32 § avgör dock den åsikt som är lindrigare för personen.

KL 10 kap. 21 §

*Avvikande mening*

Den som deltagit i beslutsfattandet och har lagt fram ett motförslag eller röstat emot beslutet har rätt att anmäla avvikande mening. Samma rätt gäller för föredraganden i ärendet, om beslutet avviker från beslutsförslaget. Anmälan ska göras omedelbart efter att beslutet har fattats. De skriftliga motiveringar som lämnats innan protokollet justeras ska fogas till protokollet.

Till kyrkomötets beslut kan avvikande mening inte anmälas.

En medlem som röstat emot ett beslut eller en medlem eller en föredragande som anmält avvikande mening är inte ansvarig för beslutet.

#### VAL

##### Majoritetsval

###### 18 § Omröstning i majoritetsval

I majoritetsval kan rösten ges till vilken som helst valbar kandidat eller vilket som helst valbart kandidatpar. Om fler än en ska väljas har en medlem av organet lika många röster till sitt förfogande som antalet personer eller kandidatpar som ska väljas. Den röstande kan ge endast en röst till varje kandidat eller kandidatpar. Alla röster måste inte utnyttjas.

KL 10 kap. 18 §

*Val som förrättas i ett organ*

En förtroendevald och en tjänsteinnehavare utses i ett organ genom val. Vid val utses den eller de som fått flest röster. Motiveringen för ett beslut kan utelämnas.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande medlemmar som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs genom samma val som de ordinarie medlemmarna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie medlemmarna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter dem som utses till ordinarie medlemmar har fått flest röster eller vid ett proportionellt val de högsta jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas bestämmelserna om församlingsval. Proportionella val och, när så yrkas, också majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar.

Vid ett elektroniskt sammanträde får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är tryggad.

KL 10 kap. 19 §

*När rösterna faller lika vid val som förrättas i ett organ*

Om rösterna eller jämförelsetalen faller lika vid val, avgör lotten. Bestämmelser om resultatet när rösterna faller lika vid indirekt val av kyrkoherde och vid kaplansval finns i kyrkoordningen.

Om en tjänst eller ett förtroendeuppdrag tillsätts utifrån ett förslag och rösterna faller lika i valet, blir den vald som i förslaget placerats före de andra.

KL 9 kap. 8 §

*Kvinnors och mäns representation 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.

###### 

###### 19 § Biträden vid valförrättning

Då majoritetsval förrättas med slutna sedlar ska gemensamma kyrkorådets ordförande kalla minst två medlemmar att biträda vid valförrättningen.

ELLER

Då majoritetsval förrättas med slutna sedlar fungerar sammanträdets protokolljusterare samtidigt som rösträknare och biträder även i övrigt vid valförrättningen, såvida inte gemensamma kyrkorådet beslutar något annat.

###### 

###### 20 § Anteckningar på röstsedlarna

På röstsedlarna skrivs namnet på kandidaterna och vid behov även deras yrken så tydligt att det inte kan uppstå någon oklarhet om vilken person som avses.

###### 21 § Tryggande av valhemligheten

Röstsedlarna avlämnas i namnuppropsordning.

Vid en omröstning med slutna röstsedlar ska röstsedeln vikas så att innehållet inte är synligt.

###### 22 § Ogiltiga röstsedlar

En röstsedel är ogiltig, om det inte av anteckningen tydligt framgår vilken kandidat som avses eller om den röstandes namn eller något särskilt kännetecken på den röstande skrivits på röstsedeln eller om någon annan obehörig anteckning gjorts på den.

##### Proportionellt val

###### 23 § Proportionellt val

På proportionella val tillämpas utöver bestämmelserna om församlingsval i kyrkolagen och kyrkoordningen även bestämmelserna i gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning.

KL 10 kap. 18 §

*Val som förrättas i ett organ*

En förtroendevald och en tjänsteinnehavare utses i ett organ genom val. Vid val utses den eller de som fått flest röster. Motiveringen för ett beslut kan utelämnas.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande medlemmar som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs genom samma val som de ordinarie medlemmarna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie medlemmarna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter dem som utses till ordinarie medlemmar har fått flest röster eller vid ett proportionellt val de högsta jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas bestämmelserna om församlingsval. Proportionella val och, när så yrkas, också majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar.

Vid ett elektroniskt sammanträde får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är tryggad.

#### PROTOKOLL

###### 24 § Upprättande av protokoll

Ordföranden ansvarar för att ett protokoll upprättas och för innehållet i det. Om ordföranden och protokollföraren är av olika åsikt om hur sammanträdet förlöpt skrivs protokollet utifrån ordförandens uppfattning.

I protokollet ska antecknas

1. som uppgifter om organiseringen
   1. organets namn
   2. vilka sätt för beslutsfattande som tillämpats (ordinarie sammanträde/elektroniskt sammanträde)
   3. tidpunkten för när sammanträdet började och slutade samt för avbrott
   4. platsen för sammanträdet
   5. vilka som varit närvarande och frånvarande och i vilken egenskap var och en närvarat
   6. sammanträdets laglighet och beslutförhet
   7. vilka som valts till protokolljusterare
2. som uppgifter om ett ärendes behandling
   1. ärenderubrik
   2. redogörelse över ärendet/föredragningens motiveringar
   3. beslutsförslag
   4. jäv och jävsgrunder
   5. framställda förslag och om de fått understöd
   6. utlåtanden från dem som hörts
   7. omröstningar: omröstningssätt, omröstningsordning, omröstningsförslag samt omröstningsresultatet så att varje medlems åsikt framgår av protokollet
   8. val: valsätt och valresultat
   9. vilket beslut som fattats i ärendet
   10. avvikande mening
   11. godkända hemställningsklämmar
   12. sekretessmarkeringar
3. som övriga uppgifter
   1. ordförandens underskrift
   2. protokollförarens kontrasignerande
   3. anvisningar för sökande av ändring
   4. anteckning om protokolljustering
   5. anteckning om framläggande av protokollet i det allmänna datanätet

Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet kan undertecknas elektroniskt.

Riktigheten i ett utdrag ur gemensamma kyrkorådets protokoll kan styrkas utöver av gemensamma kyrkorådets ordförande och sekreterare även av …………………………………………………………….

KO 10 kap. 7 §

*Protokoll*

Vid ett organs sammanträde ska föras protokoll. Bestämmelser om upprättande och justering av protokoll finns i arbetsordningen eller i ett reglemente eller en instruktion.

Protokoll ska föras över beslut av tjänsteinnehavare, om det inte är onödigt på grund av beslutets art.

KL 10 kap. 21 § 1 mom.

*Avvikande mening*

Den som deltagit i beslutsfattandet och har lagt fram ett motförslag eller röstat emot beslutet har rätt att anmäla avvikande mening. Samma rätt gäller för föredraganden i ärendet, om beslutet avviker från beslutsförslaget. Anmälan ska göras omedelbart efter att beslutet har fattats. De skriftliga motiveringar som lämnats innan protokollet justeras ska fogas till protokollet.

……..

KL 12 kap. 11 §

*Anvisning om hur man begär omprövning och besvärsanvisning*

Till ett beslut i vilket begäran om omprövning får framställas ska det fogas anvisningar om hur man begär omprövning.

Till ett beslut över vilket kyrkobesvär får anföras ska det fogas en besvärsanvisning.

Till ett beslut i vilket begäran om omprövning inte får framställas och över vilket kyrkobesvär inte får anföras ska det fogas ett meddelande om besvärsförbud. I meddelandet ska det nämnas på vilken bestämmelse förbudet grundar sig.

Språklagen 29 § 1 mom.

*Kommunala möteskallelser, protokoll och*

*förvaltningsstadgor*

…………... Beslut om språket i möteskallelser och protokoll för andra organ i tvåspråkiga kommuner och samkommuner fattas av kommunen eller samkommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter ska tryggas och kommuninvånarnas behov av information tillgodoses.

Språklagen 28 § 1 mom.

*Representativa organ*

Medlemmar av statsrådet samt medlemmar i statliga kommittéer, kommissioner, arbetsgrupper och andra liknande organ samt ledamöter i tvåspråkiga kommuners och samkommuners organ och i organ enligt 6 § 1 mom. 2 punkten som är gemensamma för flera kommuner har rätt att använda finska eller svenska vid sammanträden och i skriftliga yttranden eller ställningstaganden till protokollet eller ett betänkande ......

###### 25 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av två medlemmar av gemensamma kyrkorådet som separat väljs för uppgiften varje gång, såvida inte gemensamma kyrkorådet beslutar något annat. Protokollet kan justeras elektroniskt.

Om det vid justeringen av protokollet råder oenighet om protokollets innehåll, ska gemensamma kyrkorådet till denna del justera protokollet vid följande sammanträde.

KL 10 kap. 13 § 3 mom.

*Elektroniskt beslutsförfarande*

Protokollet över beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras före sammanträdet.

KL 10 kap. 22 §

*Framläggning av protokoll och beslut*

Protokoll över sådana beslut av organ eller tjänsteinnehavare i vilka en församlingsmedlem får framställa begäran om omprövning eller anföra besvär ska med tillhörande anvisning om begäran om omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet eller tjänsteinnehavarbeslutet publiceras endast de personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. Personuppgifter i protokollet ska avlägsnas från datanätet när tiden för begäran om omprövning eller anförande av besvär har gått ut.

Protokoll över fastställande av valresultat som upprättats av stiftets valnämnd eller av domkapitlet samt tillhörande besvärsanvisning ska hållas framlagda för allmänheten på det sätt som anges i 1 mom.

Beslut av en underställningsmyndighet och av en besvärsmyndighet ska i församlingen med tillhörande besvärsanvisning hållas framlagda för allmänheten på det sätt som anges i 1 mom.

Protokoll och beslut ska hållas framlagda för allmänheten under minst den tid som är reserverad för begäran om omprövning eller anförande av besvär.

KL 10 kap. 23 §

*Delgivning av beslut*

Ett beslut ska delges parterna på det sätt som anges i 59 och 60 § i förvaltningslagen eller i 18 och 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

En medlem av en församling anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att protokollet eller underställningsmyndighetens eller besvärsmyndighetens beslut har publicerats i det allmänna datanätet.

### DEL IV Tjänsteinnehavares behörighet och delegering av ett ärende

KL 3 kap. 6 §

*Delegering av beslutanderätt*

Kyrkofullmäktige kan delegera sin beslutanderätt till kyrkorådet, dess sektioner, en direktion, en tjänsteinnehavare och kyrkorådets vice ordförande. Beslutanderätten får inte delegeras om

1) kyrkofullmäktige ska fatta beslut enligt denna lag, kyrkoordningen, verkställighetsföreskrifter som meddelats med stöd av dem eller enligt någon annan lag,

2) det krävs kvalificerad majoritet för ett beslut,

3) beslutet ska underställas.

Kyrkofullmäktige kan inte delegera beslutanderätt som hör till kyrkorådet till en sektion, en direktion, en tjänsteinnehavare eller kyrkorådets vice ordförande om

1) kyrkorådet ska fatta beslut enligt denna lag, kyrkoordningen, föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller enligt någon annan lag,

2) ärendet gäller en framställning till kyrkofullmäktige,

3) ärendet gäller verkställandet av ett beslut fattat av kyrkofullmäktige,

4) ärendets behandling i kyrkorådet måste anses nödvändig med hänsyn till ärendets betydelse.

###### 26 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets ordförande

Gemensamma kyrkorådets ordförande beslutar om ärenden som gäller

1) ……………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………….

###### 27 § Tjänsteinnehavares behörighet

1) ...................................................................................... (x tjänsteinnehavare) beslutar om

a) en anskaffning om dess värde inte överskrider ett av gemensamma kyrkorådet separat fastställt penningbelopp,

b) placering av den kyrkliga samfällighetens medel i enlighet med de principer gemensamma kyrkorådet har fastställt,

b) försäljning av skog enligt en fastställd skogsbruksplan och budget,

d) utlämnande av handlingar gällande följande ärende …………………………………………………………….,

d) andra ärenden som ålagts honom eller henne för avgörande i en instruktion och andra bestämmelser.

2) ....................……………………............................................ (x tjänsteinnehavare) beslutar om

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

KL 10 kap. 4 § 3 mom.

*Offentlighet och sekretess*

Beslutanderätten i fråga om att lämna ut en handling kan i ett reglemente eller en instruktion för en myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet samt i arbetsordningarna för domkapitlet och kyrkostyrelsen delegeras till en tjänsteinnehavare.

###### 28 § Beslutsförteckning

En beslutsförteckning ska föras över de ärenden som avgjorts i enlighet med 27–28 § ovan.

###### 29 § Meddelande om beslut som kan överföras

En direktion och en tjänsteinnehavare som avses i 3 kap. 16 § i kyrkolagen ska meddela gemensamma kyrkorådet om beslut de fattat som kan överföras.

Meddelandet lämnas till gemensamma kyrkorådets ordförande och vice ordförande.

Meddelandet ska lämnas inom ......... dagar från att protokollet justerades eller beslutsförteckningen undertecknades.

KO 3 kap. 38 §

*Att sända beslut till kyrkorådet*

Beslut av en direktion och en tjänsteinnehavare enligt 3 kap. 6 § i kyrkolagen ska sändas till kyrkorådet på det sätt som anges i dess reglemente.

###### 30 § Överföring av ett ärende till gemensamma kyrkorådet för behandling

Om gemensamma kyrkorådet eller dess ordförande vill överföra ett beslut för att behandlas av gemensamma kyrkorådet ska yrkandet på det meddelas den part som har avgjort ärendet inom ................. dagar från att utdraget ur beslutsförteckningen eller något annat meddelande har delgetts gemensamma kyrkorådets ordförande eller vice ordförande.

Gemensamma kyrkorådet kan på förhand meddela att det inte kommer att utnyttja sin övertagningsrätt.

KL 10 kap. 9 §

*Överföring av ett ärende till ett högre organ för behandling*

Kyrkorådet, gemensamma kyrkorådet och församlingsrådet kan på det sätt som anges i reglementet överta behandlingen av ett ärende som avgjorts av ett underlydande organ eller av en tjänsteinnehavare i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten. Samma rätt gäller ordföranden för kyrkorådet, gemensamma kyrkorådet och församlingsrådet.

I arbetsordningen eller instruktionen kan man föreskriva om att ett ärende som med stöd av denna lag har delegerats till och avgjorts av ett organ eller en tjänsteinnehavare som lyder under domkapitlet, kyrkostyrelsen eller delegationen för kyrkans arbetsmarknadsverk kan överföras till dessa för behandling.

Det högre organet kan upphäva eller ändra beslutet i ärendet eller återförvisa ärendet för ny behandling. I kyrkoordningen kan tas in bestämmelser om vilka ärenden som inte kan överföras till ett högre organ för behandling.

Ett ärende ska överföras till ett högre organ för behandling inom tidsfristen för begäran om omprövning av ett beslut enligt 12 kap. 2 §.

KL 12 kap. 17 § 2 mom.

*Besluts verkställbarhet*

………………..

Ett beslut i ett ärende som kan överföras till kyrkostyrelsen, domkapitlet, kyrkorådet, gemensamma kyrkorådet eller församlingsrådet för behandling får inte verkställas förrän det har utretts att ärendet inte kommer att överföras.

###### 31 § Mottagande av tillkännagivanden och stämningar

Förutom gemensamma kyrkorådets ordförande kan även …………………………………………………………………………… ta emot en stämning eller ett tillkännagivande för den kyrkliga samfällighetens räkning.

KL 10 kap. 26 § 1 mom.

*Delgivning till en församling, kyrklig samfällighet, ett stift eller kyrkan*

En stämning eller andra tillkännagivanden som ska delges en församling eller en kyrklig samfällighet ska sändas till församlingens kyrkoherde och i en kyrklig samfällighet till ordföranden för gemensamma kyrkorådet. En stämning eller ett tillkännagivande kan delges också den tjänsteinnehavare som i arbetsordningen eller ett reglemente eller en instruktion har förordnats att ta emot delgivningar.

###### 32 § Avgörande språk

Om den finsk- och svenskspråkiga versionen av reglementet är inbördes motstridiga tillämpas primärt versionen på ............

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

Ikraftträdande

Detta reglemente träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter domkapitlets fastställelsebeslut.

Med detta reglemente upphävs det reglemente som godkändes den …… ……………….. XXXX av gemensamma kyrkofullmäktige och fastställdes den …… …………… XXXX samt de ändringar som senare har gjorts i det.

Ändringarna och deras ikraftträdande:

## MOTIVERING

Gemensamma kyrkorådets reglemente godkänns av gemensamma kyrkofullmäktige och det ska underställas domkapitlet för fastställelse. I 3 kap. 46–47 § i kyrkoordningen finns bestämmelser om gemensamma kyrkorådets medlemmar och närvaro- och yttranderätten vid dess sammanträden. På gemensamma kyrkorådet tillämpas med stöd av 3 kap. 19 § i kyrkolagen vad som där föreskrivs om kyrkorådet och behandlingen av ärenden. Bestämmelserna i reglementet får inte vara överlappande eller i strid med lagstiftningen. Om det tas in bestämmelser i reglementet som avviker från bestämmelserna i den här modellen bör man säkerställa att bestämmelserna inte strider mot eller är överlappande med kyrkolagen, kyrkoordningen eller annan tillämplig lagstiftning. I tvåspråkiga kyrkliga samfälligheter ska gemensamma kyrkorådets reglemente ges på finska och svenska.

### DEL 1 Gemensamma kyrkorådets sammansättning och behörighet

###### 1 § Gemensamma kyrkorådets ordförande, vice ordförande och medlemmar

I paragrafen föreskrivs om gemensamma kyrkorådets sammansättning. Enligt 3 kap. 46 § i kyrkoordningen utser domkapitlet ordföranden för gemensamma kyrkorådet bland församlingarnas kyrkoherdar. På valet av vice ordförande tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 32 och 46 § i kyrkoordningen. Vice ordföranden kan fungera som ordförande under kyrkorådets hela sammanträde om den kyrkoherde som utsetts till ordförande för gemensamma kyrkorådet är förhindrad eller vid behandlingen av ett enskilt ärende om den kyrkoherden är jävig. Om det har utsetts en vikarie för den kyrkoherde som utsetts till ordförande behöver vikarien inte nödvändigtvis samtidigt fungera som ordförande, utan domkapitlet utser en ordförande.

Församlingen ska fylla i antalet medlemmar i 1 mom. Medlemmarna har enligt 3 kap. 46 § i kyrkoordningen personliga ersättare.

Kyrkoordningens 3 kap. 32 § 3 mom. möjliggör ett arrangemang där vice ordföranden är ordförande för kyrkorådet även annars än när kyrkoherden är jävig eller förhindrad. Någon bestämmelse om detta kan inte tas in i reglementet, utan ärendet ska avgöras särskilt i enlighet med 3 kap. 32 § 3 mom. i kyrkoordningen. Det innebär att vice ordföranden måste ge sitt samtycke till att verka som ordförande. Förutom samtycket krävs att kyrkorådet tillsammans med kyrkoherden fattar ett separat beslut om ärendet. Beslutet förutsätter således beslut av kyrkoherden och majoriteten av de övriga medlemmarna. Bestämmelsen kan tillämpas även på gemensamma kyrkorådet.

###### 2 § Val av gemensamma kyrkorådet

De som ska väljas till medlemmar av gemensamma kyrkorådet ska enligt 3 kap. 46 § i kyrkoordningen vara valbara vid församlingsval. Om valbarheten föreskrivs i 9 kap. 2 § 1 mom. i kyrkolagen. Enligt det ska personen vara en konfirmerad medlem av församlingen som fyllt 18 år och inte är omyndig och som är känd för kristen övertygelse. Valbarheten i församlingsval och sålunda även i valet av kyrkoråd har begränsats i 9 kap. 3 § i kyrkolagen så att personer som är anställda hos församlingen inte är valbara. Valbarhet förutsätter även att personen har samtyckt till förtroendeuppdraget.

I den kyrkliga lagstiftningen är medlemskapet i gemensamma kyrkorådet inte bundet till medlemskap i organ som valts i församlingsval. De personer som väljs till gemensamma kyrkorådet behöver alltså inte vara medlemmar av gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Ett mandat som förtroendevald i gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet är heller inget hinder för att väljas in i gemensamma kyrkorådet och en medlem i gemensamma kyrkofullmäktige som föreslagits till gemensamma kyrkorådet är enligt rättspraxis inte jävig att delta i beslutsfattandet i gemensamma kyrkofullmäktige (HFD 1963 II 53: En fullmäktigeordförande som var uppställd i val av förtroendevalda fick ta del i beslutsfattandet). Eftersom den kyrkoherde som är ordförande för gemensamma kyrkorådet på tjänstens vägnar är medlem i gemensamma kyrkorådet och dess ordförande tillämpas bestämmelserna om förtroendevalda enligt 9 kap. 1 § i kyrkolagen inte på honom eller henne.

Enligt 10 kap. 18 § i kyrkolagen ska kandidaterna, om ersättarna är personliga, godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie medlemmarna. Godkännandet av kandidaterna betyder att de kandidatpar som man ska rösta på är klara. Gemensamma kyrkorådets medlemmar och ersättare väljs alltså inte genom två separata val, utan genom samma val, varvid kandidaten i valet utgörs av ett kandidatpar som består av medlemmen och hans eller hennes ersättare.

Förfarandet i gemensamma kyrkofullmäktige för att välja gemensamma kyrkorådet har två steg så att vice ordföranden tillsammans med sin personliga ersättare väljs först. Valet förrättas som majoritetsval. Gemensamma kyrkorådets vice ordförande är en medlem av gemensamma kyrkorådet. Hans eller hennes personliga ersättare är dock inte automatiskt ordförande för gemensamma kyrkorådet om den kyrkoherde som är ordförande och vice ordföranden båda är förhindrade eller jäviga, utan i ett sådant fall utses en tillfällig ordförande för sammanträdet enligt 10 kap. 6 § 2 mom. i kyrkoordningen.

Efter valet av vice ordföranden och hans eller hennes personliga ersättare förrättas valet av övriga medlemmar och deras personliga ersättare. Det förrättas ofta som majoritetsval, men också proportionellt val är möjligt enligt de förutsättningar som anges i 10 kap. 18 § 2 mom. i kyrkolagen. Bestämmelserna om majoritetsval och proportionellt val finns i reglementets del om val.

Gemensamma kyrkorådet ska enligt 9 kap. 8 § i kyrkolagen välja både kvinnor och män till minst 40 procent vardera. Bestämmelsen gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. Medlemmen och hans eller hennes personliga ersättare behöver inte vara av samma kön, men jämställdhetskvoten ska uppfyllas separat för medlemmar och ersättare. Jämställdhetskvoterna ska beaktas i förhandlingarna mellan valmansföreningarna och i kandidatuppställningen. Valet kan vid behov förrättas villkorligt, dvs. valet kan förrättas på nytt, om resultatet inte motsvarar lagens krav. Om valresultatet till exempel inte uppfyller könskvoterna i 9 kap. 8 § i kyrkolagen kan besvär anföras över valet.

Minsta antalet kvinnor och män i organ av olika storlek:

Medlemmar: Kvinnor/män minst: Medlemmar: Kvinnor/män minst

3 1 10 4

4 2 11 5

5 2 12 5

6 3 13 6

7 3 14 6

8 4 15 6

9 4 16 7

Om en medlem eller ersättare i gemensamma kyrkorådet avlider eller förlorar sin valbarhet under mandatperioden, ska för honom eller henne utses en ny förtroendevald för den återstående mandatperioden. Ersättaren träder alltså inte automatiskt i stället för den avlidna medlemmen eller den medlem som förlorat sin valbarhet. Även om ersättaren är personlig, utses ersättare inte på nytt då en ny medlem utses. Endast det lediga förtroendeuppdraget ska tillsättas.

###### 3 § Gemensamma kyrkorådets sektioner

Paragrafen är frivillig och ska tas in i gemensamma kyrkorådets reglemente om man vill inrätta en eller flera sektioner vid gemensamma kyrkorådet. Om inga sektioner inrättas, slopas paragrafen som onödig. I så fall ska numreringen av de efterföljande paragraferna justeras.

Medlemmarna till gemensamma kyrkorådets sektioner väljs av kyrkorådet inom sig. Jämställdhetsbestämmelsen tillämpas också på gemensamma kyrkorådets sektioner. För en sektion på tre medlemmar räcker det att båda könen representeras av minst en medlem.

När man utifrån ordalydelsen i reglementet klargör uppgiftsfördelningen mellan gemensamma kyrkorådet och en sektion, tolkas ordalydelsen för de uppgifter som ålagts sektionen snävt i gemensamma kyrkorådets reglemente.

4 § Gemensamma kyrkorådets behörighet

Föreskrifter om gemensamma kyrkorådets uppgifter och tillämpliga bestämmelser finns i 3 kap. 16 och 19 § i kyrkolagen och 3 kap. 33 § i kyrkoordningen. Gemensamma kyrkorådets uppgifter påverkas också av de uppgifter som ålagts den kyrkliga samfälligheten i 3 kap. 15 § i kyrkolagen, bestämmelserna i grundstadgan samt eventuella beslut av gemensamma kyrkofullmäktige om överföring av beslutanderätt. Bestämmelser om begränsningar vid överföring av beslutanderätt finns i 3 kap. 6 § i kyrkolagen.

Bestämmelsen i paragrafens första moment om uppgifter som hör till gemensamma kyrkorådet på grund av ärendets natur omfattar bland annat beslut om vissa personalfrågor, om inte ärendet har ålagts en tjänsteinnehavare i en instruktion. Sådana ärenden är till exempel godkännande av resultaten från verkställighetsförhandlingarna enligt kyrkans huvudavtal, godkännande av lokala tjänste- och arbetskollektivavtal, godkännande av tillämpningen av kyrkans huvudavtalsparters rekommendationer samt justeringen av den högsta ledningens löner.

Gemensamma kyrkorådets uppgifter kan vara till exempel att

1) sörja för de uppgifter inom personalförvaltningen som enligt kyrkolagen, kyrkoordningen och grundstadgan har ålagts den kyrkliga samfälligheten om inte beslutanderätten i en instruktion har delegerats till en tjänsteinnehavare/direktion,

2) godkänna stadgor som grundar sig på rekommendationsavtal mellan kyrkans arbetsmarknadsverk och organisationerna,

3) anställa tjänsteinnehavare och arbetstagare i den kyrkliga samfälligheten samt säga upp och avsluta anställningar med undantag för direktören i den kyrkliga samfälligheten som är en tjänst där gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om tillsättandet av tjänsten och beviljandet av avsked samt avslutandet av tjänsteförhållandet,

4) bevilja tjänsteinnehavare och arbetstagare tjänstledighet och oavlönad ledighet samt sjukledighet om beslutanderätten inte i en instruktion har delegerats till en tjänsteinnehavare/direktion,

5) bevilja tjänsteinnehavare tillstånd till bisyssla om inte tillståndet ska beviljas av domkapitlet,

6) besluta om upphandling, om dess värde inte överstiger ett belopp som fastställts separat av gemensamma kyrkofullmäktige och såvida inte gemensamma kyrkofullmäktige har förbehållit sig rätten till upphandling av en bestämd typ av varor eller tjänster,

7) besluta om godkännande av byggnadsritningar, om kostnadskalkylen inte överstiger ett belopp som fastställts separat av gemensamma kyrkofullmäktige och såvida inte gemensamma kyrkofullmäktige har förbehållit sig rätten att godkänna ritningar för en bestämd byggnad eller typ av byggnad,

8) besluta om obetydliga ändringar av ritningar som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige,

9) besluta om försäljning och donation av lös egendom om dess värde inte överstiger ett belopp som gemensamma kyrkofullmäktige särskilt har fastställt om beslutanderätten inte i en instruktion har överförts till en tjänsteinnehavare/direktion,

10) besluta om penningbelopp upp till vilka direktionerna och tjänsteinnehavarna har rätt att besluta om upphandling, försäljning av lösöre och ingående av avtal inom ramen för sin behörighet,

11) besluta om principerna för placering av församlingens medel,

12) besluta om uthyrning av lägenheter och byggnader om beslutanderätten inte i en instruktion har överförts till en tjänsteinnehavare/direktion,

13) besluta om försäljning av skog, marksubstans och torv om beslutanderätten inte i en instruktion har överförts till en tjänsteinnehavare,

14) besluta om samtycke som gäller fast egendom, hyresavtal såvida det inte ska underställas, samt övriga hyres- och bruksavtal,

15) besluta om upptagning av lån om beloppet inte överskrider ett belopp som fastställts separat av gemensamma kyrkofullmäktige samt om förnyande av lån och förlängning av amorteringstiden,

16) besluta om beviljande av understöd.

Dessutom kan gemensamma kyrkorådet ha i uppgift att till exempel leda förvaltningen av gravskötselfonden samt sköta dess ekonomi och egendom, också avseende de ovan nämnda uppgifterna.

I gemensamma kyrkorådets modellreglemente ingår inte längre någon bestämmelse om skyldigheten att upprätta och lämna en verksamhetsberättelse till gemensamma kyrkofullmäktige och inga bestämmelser om innehållet i verksamhetsberättelsen. Det kan också annars ses som gemensamma kyrkorådets uppgift att upprätta verksamhetsberättelsen. Bestämmelser om verksamhetsberättelsens innehåll finns i 6 kap. 6 § i kyrkoordningen. Närmare anvisningar om innehållet i verksamhetsberättelsen finns i anvisningen om innehållet i bokslutet och den tillhörande verksamhetsberättelsen som finns med som bilaga till Kyrkostyrelsens cirkulär 38/2008.

###### 5 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets sektioner

Paragrafen är frivillig och den föreskriver om sektionernas behörighet och uppgifter, om det finns sektioner. Om inga sektioner finns, slopas paragrafen som onödig. I så fall ska numreringen av de efterföljande paragraferna justeras.

###### 6 § Direktioner som lyder under gemensamma kyrkorådet

I den här frivilliga och redigerbara paragrafen kan de direktioner som är underställda gemensamma kyrkorådet räknas upp. Om paragrafen inte behövs, slopas den och numreringen av de efterföljande paragraferna justeras på motsvarande sätt. Närmare bestämmelser om direktionerna finns i 3 kap. 36 § i kyrkoordningen. Gemensamma kyrkofullmäktige överför behörighet till direktioner genom en instruktion. Bestämmelser om direktionernas sammansättning, uppgifter och behörighet som överförs till dem tas alltså inte in här eller någon annanstans i gemensamma kyrkorådets reglemente utan i den aktuella direktionens instruktion.

### DEL II Gemensamma kyrkorådets sammanträde

###### 7 § Gemensamma kyrkorådets sammanträde och sekreterare

Vice ordföranden kan sammankalla gemensamma kyrkorådet om den kyrkoherde som fungerar som ordförande är förhindrad. Förhinder uppkommer då kyrkoherden inte kan sköta sin uppgift, men man ännu inte har hunnit utse någon vikarie för henne eller honom. Om en vikarie har utsetts sköter han eller hon denne kyrkoherdes alla uppgifter. Gemensamma kyrkorådet kan på förhand slå fast ett riktgivande sammanträdesschema för en längre tid åt gången. Det är möjligt att avvika även från ett sådant sammanträdesschema vid behov.

I paragrafens 2 mom. finns en bestämmelse om ordförandens rätt att ställa in ett sammanträde av grundad anledning. Den här bestämmelsen hör närmast samman med att det inte finns några ärenden att behandla på sammanträdet. Annars har ordföranden inte rätt att ställa in ett sammanträde.

I första hand fungerar en tjänsteinnehavare i en församling som gemensamma kyrkorådets sekreterare, men vid behov kan även en annan person vara sekreterare. Separata bestämmelser om sammanträdeskallelsen finns i 9 § och om upprättandet och justeringen av protokollet i 24–25 §.

###### 8 § Gemensamma kyrkorådets ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde och elektroniskt beslutsförfarande

Det här är en ny paragraf i modellreglementet. I princip ska gemensamma kyrkorådets sammanträde hållas på sammanträdesplatsen. Kyrkolagens 10 kap. 11 § möjliggör dock även elektroniska sammanträden och kyrkolagens 10 kap. 13 § elektroniskt beslutsförfarande.

Deltagarna vid ett elektroniskt sammanträde, inklusive sekreteraren och ordföranden, kan alla vara närvarande på olika platser. I övrigt följer man vid ett elektroniskt sammanträde samma förfarande för beslutsfattandet som vid ett ordinarie sammanträde. Sammanträdet hålls som elektroniskt sammanträde även i de fall när bara en av deltagarna är närvarande på en annan plats än de övriga deltagarna.

Enligt 10 kap. 12 § i kyrkolagen ska de närvarande vid ett elektroniskt sammanträde stå i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Bestämmelsen förutsätter att arrangemangen och systemen för sammanträdet möjliggör normal interaktion. De medlemmar som deltar i sammanträdet ska kunna diskutera med varandra om de ärenden som är föremål för beslutsfattandet med hjälp av ett IT-system eller en videokonferensförbindelse. Bildförbindelse på lika villkor innebär att en person som deltar i sammanträdet elektroniskt ska vara synlig för de andra deltagarna på så sätt att man kan få ögonkontakt med honom eller henne och att man kan urskilja personens gester, såsom en handuppräckning. Omgivningen kring den som deltar i ett elektroniskt sammanträde behöver inte synas för de övriga sammanträdesdeltagarna. Sammanträden över telefon eller något annat sammanträde som bara inkluderar ljudförbindelse är enligt bestämmelsen inte möjliga på grund av att bildförbindelse saknas.

Elektroniskt sammanträde förutsätter att ett lämpligt datasystem eller någon annan IT-teknisk lösning används samt att informationssäkerhetsaspekter beaktas. Enligt 10 kap. 11 § 2 mom. i kyrkolagen ska man sörja för informationssäkerheten och för att utomstående inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter. Det övergripande ansvaret för att anvisningar och föreskrifter om informationssäkerhet följs i den kyrkliga samfälligheten ligger hos gemensamma kyrkorådet. IT-säkerhet och datasekretess ska beaktas redan i det skede när man skaffar ett elektroniskt system för sammanträden och beslutsfattande. Man kan alltså övergå till ett elektroniskt sammanträdesförfarande först i det skede när IT-systemen är tillräckligt säkra. Om det vid ett elektroniskt sammanträde inte finns tillgång till ett elektroniskt röstningssystem som möjliggör distansröstning och om det vid sammanträdet föreslås att valet ska förrättas med slutna sedlar bör ärendet flyttas fram till nästa sammanträde.

Gemensamma kyrkorådets sammanträden är normalt slutna, men kan med stöd av 10 kap. 15 § 2 mom. i kyrkolagen, om gemensamma kyrkorådet så beslutar, vara offentligt till den del inga ärenden eller handlingar som är sekretessbelagda enligt lag behandlas. Om gemensamma kyrkorådet beslutar att hålla sammanträdet offentligt ska det enligt 10 kap. 15 § 3 mom. i kyrkolagen säkerställa att allmänheten har möjlighet att följa sammanträdet även då det hålls som elektroniskt sammanträde.

I elektroniskt beslutsförfarande kan en del av sammanträdets ärenden, till exempel rutinmässiga ärenden, behandlas redan före det egentliga sammanträdet. I kallelsen till sammanträdet ska det specificeras vilka ärenden som ska behandlas i elektroniskt beslutsförfarande och nämnas före vilken tidpunkt ett ärende ska behandlas elektroniskt. Bestämmelser om detta finns i 9 § i reglementet. Gemensamma kyrkorådet kan självt överväga hur långt före det ordinarie sammanträdet behandlingen ska ske. Elektroniskt beslutsförfarande förutsätter användning av ett lämpligt IT-system eller någon annan informationsteknisk lösning, men det förutsätter inte syn- och ljudförbindelse mellan organets medlemmar.

I elektroniskt beslutsförfarande sker behandlingen av ärendet och åsiktsyttringar till exempel i ett slutet elektroniskt beslutssystem. Alternativen för hur åsiktsyttringen sker ska vara så enkla som möjligt, som till exempel ”ja”, ”nej” och ”blankt”. Åsiktsyttringarna ska vara öppna för gemensamma kyrkorådets medlemmar så att de kan se varandras åsikter. Ett ärende är behandlat när alla medlemmar har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för beslutsfattandet har löpt ut.

I det elektroniska beslutsförfarandet ska det finnas möjlighet att överföra ärendet för att behandlas av gemensamma kyrkorådet om en medlem så kräver. Då ska ärendet avföras från den elektroniska behandlingen och informationen om att ärendet överförts till sammanträdet ska vara synlig i systemet för alla medlemmar. Ett ärende ska överföras automatiskt till behandling av kyrkorådets sammanträde också när en medlem av gemensamma kyrkorådet inte uttrycker sin åsikt i ärendet inom den tidsfrist som anges i sammanträdeskallelsen. Ärendet anses vara behandlat när medlemmarna har uttryckt sin åsikt i frågan och den angivna tidsfristen har löpt ut och ingen av medlemmarna har yrkat på att ärendet ska överföras till gemensamma kyrkorådets sammanträde.

###### 9 § Sammanträdeskallelse

Enligt 3 kap. 34 § i kyrkoordningen beslutar kyrkorådet självt om tid och plats för sammanträdena och hur de sammankallas. Eftersom det hör till kyrkorådet självt att besluta om de ovannämnda sakerna, kan kyrkofullmäktige inte genom ett reglemente bestämma om inom vilken tid eller på vilket sätt sammanträdeskallelsen ska skickas. Detsamma tillämpas på gemensamma kyrkorådet.

Enligt 1 mom. i paragrafen beslutar gemensamma kyrkorådet självt vid mandatperiodens första sammanträde på vilket sätt sammanträdena ska sammankallas. Sammanträdeskallelsen ska skickas på samma sätt till dem som enligt 11 § har närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde. En kallelse anses vara avsänd den dagen när sammanträdeskallelsen har överlåtits till posten. Tidsfristen beräknas enligt lagen om beräknande av laga tid (150/1930).

Församlingens språk bestäms utifrån 2 kap. 6 och 7 § i kyrkolagen. På gemensamma kyrkorådet i egenskap av församlingsmyndighet tillämpas språkbestämmelserna i 2 kap. i kyrkolagen. Språklagens (423/2003) bestämmelser om kommunala myndigheter tillämpas på myndigheterna i en församling på det sätt som anges i 2 kap. 9 § i kyrkolagen. Enligt 6 kap. 29 § i språklagen fattas beslutet om språket i sammanträdeskallelsen för andra organ än fullmäktige och i paragrafen avsedda gemensamma organ av samkommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter ska tryggas. Denna bestämmelse ska följas även i tvåspråkiga kyrkliga samfälligheter.

###### 10 § Kallande av ersättare

Enligt 10 kap. 6 § i kyrkoordningen ska bestämmelser om hur en ersättare ska kallas utfärdas i ett reglemente. Ersättarna för medlemmarna i gemensamma kyrkorådet är personliga varför man endast kan kalla den personliga ersättaren i en förhindrad medlems ställe. Medlemmen själv, ordföranden eller sekreteraren skickar kallelsen till ersättaren.

Ersättaren för gemensamma kyrkorådets vice ordförande fungerar inte som gemensamma kyrkorådets ordförande när ordföranden och vice ordföranden är jäviga eller förhindrade om han eller hon inte enligt 10 kap. 6 § 2 mom. i kyrkoordningen särskilt har utsetts till tillfällig ordförande för sammanträdet eller ärendebehandlingen.

###### 11 § Närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträde

Paragrafens 1 och 2 mom. är frivilliga och de kan anpassas enligt församlingens behov. I dem kan det för nämnda tjänsteinnehavare föreskrivas om närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets och dess sektioners sammanträden. Om bestämmelser enligt 1 och/eller 2 mom. inte tas in i reglementet lämnas de aktuella punkterna bort.

Vid behov kan man också mer detaljerat fastslå vilket ärende eller vilken ärendehelhet, som till exempel ett arbetsområde, som närvarorätten gäller. Frånvaron av personer med närvaro- och yttranderätt är inget hinder för att ärendena behandlas.

I den här paragrafen kan man inte bestämma om till exempel gemensamma kyrkofullmäktiges ordförandes eller vice ordförandes eller församlingarnas kyrkoherdars närvaro- eller yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträden eftersom detta redan regleras i 3 kap 37 § 1 mom. 1 punkten och 47 § i kyrkoordningen. Om gemensamma kyrkorådets ordförandes och vice ordförandes rätt att närvara när gemensamma kyrkorådets sektion sammanträder finns också bestämmelser i 3 kap. 37 § 1 mom. 2 punkten i kyrkoordningen.

Gemensamma kyrkorådet och dess ordförande har rätt att kalla sakkunniga till sammanträdet. Rätten att kalla sakkunniga att höras gäller enbart sådana ärenden som finns på sammanträdets föredragningslista eller som annars tas upp för behandling på sammanträdet. Gemensamma kyrkorådet beslutar om hörandet samtidigt som det beslutar om vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

###### 12 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Sammanträdet anses vara lagligt sammankallat när det har sammankallats i enlighet med bestämmelser och föreskrifter. Gemensamma kyrkorådets sammanträde är enligt 10 kap 14 § i kyrkolagen beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Närvaron ska bokföras bland annat för uppföljningen av ändringar i sammanträdets beslutförhet. Att i efterhand kunna konstatera närvaron utifrån protokollet är viktigt för att kunna bevisa exempelvis ett felaktigt förfarande eller röstningsbeteende. En person anses vara närvarande när han eller hon deltar i behandlingen av ett ärende antingen på plats eller genom att delta i sammanträdet på elektronisk väg. Sammanträdets beslutsförhet kan behöva bedömas även i ett senare skede av sammanträdet, såvida medlemmar avlägsnar sig så att sammanträdet inte längre är beslutfört.

###### 13 § Jäv

Jäv för församlingens förtroendevalda och anställda bestäms utifrån förvaltningslagen, såvida inget annat föreskrivs i kyrkolagen. Med jäv avses sådana kopplingar till ett ärende eller parter som kan äventyra personens opartiskhet. Jäv för en medlem av gemensamma kyrkorådet bestäms utifrån 10 kap. 10 § 3 mom. i kyrkolagen och 28 § i förvaltningslagen. Vad som bestäms i 28 § 1 mom. 6 punkten i förvaltningslagen tillämpas inte.

Då en jävsgrund kan konstateras får personen i fråga inte delta i behandlingen av ärendet. Behandling av ett ärende är till exempel beredningen och föredragningen av ett ärende, beslutsfattandet och uppgifter i anslutning till verkställandet. Att fungera som sekreterare eller protokollförare i organet kan även anses vara ärendebehandling.

Enligt 29 § i förvaltningslagen är det organet i fråga som beslutar om jäv för ledamöter och föredragande i ett kollegialt organ. Ett kollegialt organ beslutar också om huruvida någon annan som har rätt att närvara är jävig. Ett påstående om jäv kan framföras av vem som helst i vilket skede som helst av behandlingen av ett ärende. Jäv bedöms alltid från fall till fall och gemensamma kyrkorådet beslutar om huruvida jäv föreligger. Ett behandlingsavgörande fattas, vilket antecknas och motiveras i protokollet. Enligt 29 § 3 mom. i förvaltningslagen får i ett beslut som gäller jäv omprövning inte begäras särskilt och det får inte heller överklagas särskilt genom besvär.

En medlem av gemensamma kyrkorådet kan även vara medlem av gemensamma kyrkofullmäktige. I princip tillämpas i de kyrkliga samfälligheternas förvaltning inte principen om jäv i högre instans. En medlem av gemensamma kyrkofullmäktige som har behandlat ett ärende i gemensamma kyrkorådet är sålunda inte jävig att behandla ärendet i gemensamma kyrkofullmäktige. Jäv uppkommer i princip inte heller när en förtroendevald eller tjänsteinnehavare behandlar en begäran om omprövning av ett ärende som han eller hon tidigare har behandlat.

En medlem eller en föredragande i ett organ får delta i behandlingen av en fråga om sitt jäv endast om organet inte är beslutfört utan medlemmen eller föredraganden, och en ojävig person inte kan fås i stället för honom eller henne utan avsevärt dröjsmål. Om den kyrkoherde som fungerar som ordförande och vice ordföranden för gemensamma kyrkorådet båda är jäviga utses en tillfällig ordförande för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet i fråga.

###### 14 § Föredragning

Enligt paragrafen ska gemensamma kyrkorådets beslut fattas på föredragning. Den föredragande är självständig och oberoende i sin ställning och organet kan inte ålägga honom eller henne att ändra sitt beslutsförslag. Ett slutresultat som avviker från beslutsförslaget kan uppkomma om det lämnas ett motförslag som får understöd och som i omröstningen vinner över den föredragandes beslutsförslag, som utgör grundförslag. Den föredragande kan om han eller hon så vill dra bort ärendet från listan även efter föredragningen, varvid ärendet förfaller. Den föredragande kan också ändra sitt beslutsförslag så att beslutsförslaget är återförvisning av ärendet till fortsatt beredning.

Huvudregeln är att föredragningen ska vara skriftlig. Endast ärenden av mindre betydelse kan föredras muntligt. I princip förutsätts det att ett ärende som lyfts upp vid ett sammanträde bereds till rådets nästa sammanträde, varför ärendet inte kan avgöras direkt utifrån till exempel ett förslag av en medlem av gemensamma kyrkorådet. Ett klart ärende kan dock tas upp till avgörande genast om till exempel den kyrkoherde som fungerar som ordförande föredrar det aktuella ärendet. På det här sättet kan man sköta endast ärenden av mindre betydelse eftersom övriga ärenden kräver en skriftlig föredragning som bygger på beredning.

Den föredragande tjänsteinnehavaren ansvarar för beslut som fattas utifrån föredragningen. Bestämmelser om den föredragandes ansvar finns i 118 § i grundlagen och i 10 kap. 20 § i kyrkolagen. Den föredragande kan befrias från ansvar genom att anmäla avvikande åsikt om beslutet. Om detta föreskrivs i 10 kap. 21 § i kyrkolagen.

Bestämmelser om föredragningsansvaret tas in i paragrafens 6 mom.

Det sista momentet i paragrafen gäller ärenden i anslutning till avlöningen av den högsta ledningen. Då kan det finnas anledning att avvika från den normala föredragningsordningen, till exempel om den kyrkliga samfälligheten inte har någon personalchef, och behandla ärendet utifrån vice ordförandens redogörelse utan föredragning av någon tjänsteinnehavare. Att göra på detta sätt förutsätter inte att den föredragningsansvariga tjänsteinnehavaren genom organets beslut har konstaterats jävig i ärendet, utan utifrån vice ordförandens redogörelse kan ärendet behandlas även annars i de situationer som avses i paragrafen. För att vice ordförandens förslag ska ha samma ställning som grundförslaget vid beslutsfattandet, kan gemensamma kyrkorådet besluta att vice ordförandens förslag utgör grund för behandlingen och inte kräver understöd.

### DEL III Behandling av ärenden

###### 15 § System för ärendehantering och omröstning

I denna paragraf kan intas bestämmelser om det ärendehanterings- och omröstningssystem som ska användas. Paragrafen är frivillig och kan vid behov helt lämnas bort. I så fall bör numreringen av de efterföljande paragraferna justeras.

###### 16 § Anföranden

För att trygga sammanträdets gång kan nödvändiga föreskrifter om längden på anföranden i enskilda ärenden utfärdas i reglementet. Ordföranden kan vid behov även avbryta eller avsluta sammanträdet. Ordföranden förklarar diskussionen avslutad när de som anhållit om ordet har yttrat sig

Medlemmar i tvåspråkiga samkommuners organ har enligt 28 § i språklagen rätt att använda finska eller svenska vid sammanträden. Om någon annan medlem inte förstår ett muntligt yttrande, ska det på begäran relateras i korthet för honom eller henne. Denna bestämmelse tillämpas enligt bestämmelserna i 2 kap. i kyrkolagen även på myndigheter i en tvåspråkig kyrklig samfällighet.

Modellparagrafens sjätte och åttonde moment innehåller frivilliga redigerbara punkter som gäller hur företräde i anföringsordningen ges och längden på inläggen. Typiskt inskränks den tillåtna längden till ett visst antal minuter, mellan 2 och 5 minuter. Erfarenheterna är det som styr behovet av en bestämmelse om att begränsa inläggens längd och hur långa de får vara. Om dessa bestämmelser inte anses behövas slopas momenten i reglementet.

###### 17 § Omröstning

Också bestämmelser som gäller omröstning har nu tagits in i modellreglementet. I kyrkoordningen föreskrivs inte på motsvarande sätt som i 7 kap. 4 § 3 mom. i gamla kyrkoordningen om namnupprop eller andra röstningssätt, varför en bestämmelse om detta intas i reglementet.

Efter föredragningen av ärendet bereds tillfälle till diskussion, under vilken medlemmarna kan lägga fram beslutsförslag. Behandlingen i gemensamma kyrkorådet grundar sig på den föredragandes beslutsförslag och detta blir beslutet, såvida inga avvikande förslag framförs och understöds.

Omröstningen ska i enlighet med 10 kap. 17 § i kyrkolagen vara öppen. Som beslut gäller det förslag som har fått flest röster. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden stöder. I vissa ärenden som gäller redan existerande anställningsförhållanden väljs dock vid lika röstetal den lösning som är lindrigare med tanke på tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren.

Enligt 10 kap. 5 § i kyrkoordningen ska organet på ordförandens föredragning fatta beslut om omröstningssätt, omröstningsordning och omröstningsförslag. Namnupprop är ett tillförlitligt röstningssätt. I stället för namnupprop kan man också använda sig av ett elektroniskt sammanträdessystem. Utöver dessa är det också möjligt att genomföra omröstning genom uppstigning eller handuppräckning.

Enligt etablerad praxis ställs de förslag som är längst ifrån behandlingens grundförslag först mot varandra. Det vinnande förslaget ställs sedan i en ny omröstning mot det förslag som ligger näst längst ifrån det förslag som utgör grundförslag och man fortsätter på detta sätt tills det står klart vilket förslag som ska ställas mot grundförslaget. Ett förslag till eventuellt förkastande ställs först i sista hand mot den ståndpunkt som i omröstningen vunnit över de andra förslagen. Ordföranden konstaterar att ett beslut har fattats. Trots att gemensamma kyrkorådets sammanträde inte är offentligt ska beslutets motiveringar dock framgå av protokollet.

#### VAL

Personval förrättas genom val. Det kan handla om att en eller flera personer ska väljas till förtroendeuppdrag eller att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare ska väljas till ett anställningsförhållande. Gemensamma kyrkorådet fattar ofta beslut om personval.

Det rör sig om ett val först när det slutgiltiga beslutet om vem som väljs fattas. Om personval, som gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om, fattas beslut i gemensamma kyrkorådet alltså inte genom val utan genom omröstning. Gemensamma kyrkofullmäktige utser till exempel direktionerna i den kyrkliga samfälligheten.

Ett val kan vara enhälligt. Då behöver man inte vidta någon egentlig valförrättning. Vanligtvis förrättas valet som majoritetsval. Proportionellt val kan komma i fråga till exempel då gemensamma kyrkorådet väljer medlemmar till en arbetsgrupp. En förtroendevald som ska väljas genom val måste vara valbar.

Proportionellt val sker alltid med slutna sedlar. Även majoritetsval sker med slutna sedlar om minst en av organets medlemmar så kräver. Vid ett elektroniskt sammanträde kan val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är tryggad.

Vid val ska eventuella bestämmelser om sammansättning och behörighet beaktas, som antalet kvinnor och män i organen enligt 9 kap. 8 i kyrkolagen. Valet kan vid behov förrättas villkorligt, dvs. valet kan förrättas på nytt, om resultatet inte motsvarar lagens krav. Ordföranden ska före valet konstatera eventuella krav som föreligger i fråga om sammansättningen.

##### Majoritetsval

Vid majoritetsval blir de personer valda som fått flest röster. Om fler än en ska väljas har varje medlem av gemensamma kyrkorådet lika många röster till sitt förfogande som antalet personer eller kandidatpar som ska väljas. Varje kandidat kan bara ges en röst, men alla röster behöver inte utnyttjas. Röster kan ges till varje valbar kandidat som kommer i fråga för valet, oavsett om han eller hon har föreslagits eller understötts i debatten.

En tjänsteinnehavare och arbetstagare väljs genom majoritetsval. Även om man för den person som ska väljas ska välja en annan person som ersättare, anses valet gälla endast val av en person, varvid proportionellt val inte kan tillämpas. Den som väljs som ersättare väljs genom ett separat val. I tjänsteval kan man rösta på sökande som uppfyller behörighetskraven oberoende av om de har föreslagits eller understötts.

###### 18 § Omröstning i majoritetsval

Rösten kan endast ges till en valbar kandidat eller ett valbart kandidatpar. Om valet gäller både medlemmar och personliga ersättare, bildar den ordinarie medlemmen och hans eller hennes personliga ersättare det kandidatpar som ställer upp. I annat fall kan det gå så att samma person röstas fram till både medlem och ersättare. Vid behov avgör gemensamma kyrkorådet genom sitt beslut om den som är uppställd för förtroendeuppdraget är valbar.

###### 19 § Biträden vid valförrättning

I modellparagrafens 1 mom. finns två alternativa punkter, varav den mest ändamålsenliga väljs. Det obehövliga alternativet stryks. I proportionella val används alltid slutna röstsedlar. Även i majoritetsval används slutna röstsedlar om minst en röstande så kräver.

###### 20 § Anteckningar på röstsedlarna

I majoritetsval ges kandidaterna inget nummer, utan namnen på dem som ska väljas skrivs på röstsedeln. Vid behov kan även yrket skrivas.

###### 21 § Tryggande av valhemligheten

För att trygga valhemligheten ska röstningsanteckningar inte göras med tusch. Det är bra att använda ett tjockare papper än normalt för röstsedlarna, så att röstningsanteckningarna inte syns igenom.

###### 22 § Ogiltiga röstsedlar

När bestämmelsen tolkas är det bra att beakta bland annat de bestämmelser och anvisningar som gäller församlingsval samt rättspraxis. Som obehörig betraktas exempelvis inte en sådan anteckning på röstsedeln som endast förtydligar vilken kandidat den röstande har avsett att rösta på.

##### B. Proportionellt val

###### 23 § Proportionellt val

När två eller flera förtroendevalda ska väljas kan proportionellt val förrättas. Proportionellt val kommer således i fråga endast då förtroendevalda väljs. I ett proportionellt val ges rösterna till en kandidatlista. Enligt 10 kap. 18 § 2 mom. i kyrkolagen ska val av förtroendevalda förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande medlemmar som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten blir ett brutet tal ska den avrundas till närmaste högre hela tal. Om kvoten till exempel blir 2,1 höjs den till nästa heltal, som är 3. Ordföranden har till uppgift att konstatera om de som kräver proportionellt val uppfyller det föreskrivna antalet. Gemensamma kyrkorådet väljer en valnämnd för proportionella val som förrättas i gemensamma kyrkorådet.

Proportionella val kan förrättas vid ett elektroniskt sammanträde endast om valhemligheten kan tryggas. Det IT-system som används ska alltså vara sådant att medlemmen kan identifieras och rösten ges via en krypterad elektronisk förbindelse. Rösterna ska kunna räknas så att den avgivna rösten och den röstande inte kan kopplas ihop.

#### PROTOKOLL

###### 24 § Upprättande av protokoll

I protokollet antecknas uppgifter om organiseringen, uppgifter om ärendets behandling och övriga uppgifter. I fråga om ett ärende som strukits från föredragningslistan antecknas i protokollet ärenderubriken och en anteckning om att ärendet strukits från föredragningslistan. Om behandlingen av ärendet har avbrutits görs en anteckning i protokollet om ett understött förslag till bordläggning eller återförvisande.

När man antecknar närvarande och frånvarande personer i protokollet är det också viktigt att anteckna när en person har avlägsnat sig från eller infunnit sig till sammanträdet. Av protokollet bör det också framgå om föredraganden har ändrat sitt beslutsförslag eller muntligen kompletterat det under sammanträdet.

I 44 och 45 § i förvaltningslagen föreskrivs om beslutets innehåll och motivering av beslut. Dessa bestämmelser i förvaltningslagen ska beaktas när protokoll upprättas. Enligt 10 kap. 18 § 1 mom. i kyrkolagen kan motivering utelämnas om det rör sig om förrättande av ett val. Även i 45 § 2 mom. i förvaltningslagen föreskrivs om situationer där motiveringar kan utelämnas. Till protokollet ska fogas en besvärsanvisning som gäller de beslut som ingår i protokollet. Gemensamma kyrkorådets beslut delges i regel med ett utdrag ur protokollet.

Trots att motiveringarna till beslut som gäller beslut om val inte behöver läggas fram, ska beredningen av en tjänstetillsättning eller något annat val vara grundlig. I förslaget till tillsättandet av en tjänst ska det därför ingå en adekvat jämförelse av de sökandes meriter och annan information som behövs som grund för beslutet och som inverkar på valet. Dessutom ska man beakta att alla val som gäller tjänsteinnehavare och anställningar kan komma att bestridas med stöd av lagstiftning om jämlikhet och jämställdhet. Därför är det viktigt att motiveringarna finns med och de ska läggas fram i beslutsfasen. Om någon annan än den sökande som läggs fram i beslutsförslaget blir vald vid en omröstning med slutna sedlar, är det viktigt att se till att de omständigheter som talar för den person som valdes läggs fram i protokollet.

Enligt 6 kap. 29 § i språklagen fattas beslutet om språket i protokollet för andra organ än fullmäktige och i paragrafen avsedda gemensamma organ av samkommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter ska tryggas. Denna bestämmelse ska följas även i tvåspråkiga kyrkliga samfälligheter. På medlemmar av gemensamma kyrkorådet i tvåspråkiga kyrkliga samfälligheter tillämpas 28 § i språklagen enligt vilken medlemmarna i ett organ har rätt att använda finska och svenska i skriftliga yttranden eller ställningstaganden till protokollet.

I paragrafen om protokollet finns även en bestämmelse om undertecknandet av protokollet. Som sista moment finns en redigerbar bestämmelse om personer som har rätt att intyga korrektheten i ett protokollsutdrag. Utöver gemensamma kyrkorådets ordförande och sekreterare kan man till exempel ge ekonomidirektören rätt att intyga korrektheten i protokollsutdraget.

###### 25 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av de utsedda protokolljusterarna. De bör närvara under gemensamma kyrkorådets hela sammanträde. Protokolljusterarna kan inte göra ändringar i det uppgjorda protokollet.

Protokollet eller en del av det kan vid behov justeras direkt på gemensamma kyrkorådets sammanträde. Justeringen sker så att protokollet läses och konstateras justerat. Efter justeringen har protokollet offentlig trovärdighet. Protokollet blir i regel offentligt efter att det har justerats.

Enligt 10 kap. 21 § i kyrkolagen ska anmälan om avvikande mening göras genast då beslutet fattats. Motiveringar kan fogas till protokollet om de inlämnas skriftligen till protokollföraren senast då protokollet justeras.

Beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande justeras i regel vid följande sammanträde, men det är möjligt att justera dem redan före sammanträdet till exempel i samma slutna informationssystem som de fattats i, eller annars elektroniskt på ett sätt som motsvarar sedvanlig justering av ett protokoll.

### DEL IV Tjänsteinnehavares behörighet och överföring av ett ärende

###### 26 § Behörighet för gemensamma kyrkorådets ordförande

Paragrafen är frivillig och i den kan man ange behörigheten för gemensamma kyrkorådets ordförande. Om paragrafen är onödig stryks den. I så fall ska numreringen av de efterföljande paragraferna justeras. Det är också möjligt att delegera beslutanderätt till gemensamma kyrkorådets vice ordförande. Om man vill göra det ska detta anges i en egen paragraf eller genom att göra ändringar i rubriken för denna paragraf.

###### 27 § Tjänsteinnehavares behörighet

I paragrafen kan man ange behörigheten för tjänsteinnehavare, som till exempel ekonomidirektören. För förvaltningen och behörighetsförhållandena i den kyrkliga samfälligheten är det viktigt att det finns tydliga och bindande bestämmelser om behörigheten för ledande tjänsteinnehavare som lyder under gemensamma kyrkorådet, som förvaltningsdirektören och fastighetsdirektören. Ofta finns bestämmelserna i instruktionen för tjänsteinnehavaren. Om det inte föreskrivs om behörigheten för en ledande tjänsteinnehavare i en instruktion kan bestämmelserna om den tas in i den här paragrafen. Bestämmelser om olika ledande tjänsteinnehavarnas behörighet kan tas in i den här paragrafen som egna moment. Uppgifterna som nämns i paragrafen är exempel.

Beslut om att en handling lämnas ut hör ihop med en begäran om en handling enligt offentlighetslagen. Enligt 14 § i offentlighetslagen ska beslut om att en myndighetshandling ska lämnas ut fattas av den myndighet som innehar handlingen. Beslutanderätten om att lämna ut en handling kan med stöd av 10 kap. 4 § 3 mom. i kyrkolagen delegeras till en tjänsteinnehavare i ett reglemente eller en instruktion. I till exempel stora kyrkliga samfälligheter kan beslutanderätten att lämna ut handlingar fördelas mellan flera tjänsteinnehavare. Punkten gäller inte utlämnande av uppgifter ur kyrkoböcker eftersom behörigheten gällande dessa enligt 3 kap. 42 § i kyrkolagen hör till kyrkoherden eller direktören för ett centralregister.

I fråga om annan beslutanderätt får den kyrkliga samfälligheten avgöra. Behovet av detaljerad reglering beror på den kyrkliga samfällighetens förhållanden och behov. Ju större den kyrkliga samfälligheten är, desto mer beslutanderätt är det vanligtvis ändamålsenligt att anförtro olika tjänsteinnehavare.

###### 28 § Beslutsförteckning

Paragrafen innehåller en bestämmelse om skyldigheten att föra beslutsförteckning över de avgöranden som avses i de föregående paragraferna i den här delen. Med beslutsförteckning avses ett protokoll som en tjänsteinnehavare eller förtroendevald för över sina beslut.

###### 29 § Meddelande om beslut som kan överföras

I paragrafen föreskrivs om det förfarande genom vilket gemensamma kyrkorådet meddelas om beslut som det enligt bestämmelserna i 10 kap. 9 § i kyrkolagen och den föregående paragrafen kan överta för behandling. Det är viktigt att skapa ett flexibelt och exakt förfarande för hur meddelandet görs.

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om vem som är skyldig att meddela om ett överförbart beslut. Meddelandet lämnas till gemensamma kyrkorådets ordförande och vice ordförande. I paragrafens 3 mom. anges den tid inom vilken meddelandet ska lämnas. När tidsfristen övervägs bör man beakta att beslutet ska överföras till gemensamma kyrkorådet för behandling inom samma tid som omprövningen av beslutet ska begäras. Tiden räknas från justeringen av protokollet. Beslutsförteckningen justeras inte på samma sätt som organets protokoll, så även i detta fall räknas tidsfristen för meddelandet från undertecknandet av beslutsförteckningen. Om beslutet innehåller sekretessbelagd information ska informationssäkerheten beaktas när det skickas för kännedom. Sekretessbelagd eller känslig information kan inte skickas med vanlig oskyddad e-post.

###### 30 § Överföring av ett ärende till kyrkorådet för behandling

Paragrafen innehåller noggrannare bestämmelser om det överföringsförfarande genom vilket ett beslut av en sektion, direktion, förtroendevald och tjänsteinnehavare som lyder under gemensamma kyrkorådet kan överföras till gemensamma kyrkorådet för behandling.

Beslutanderätt som ankommer på gemensamma kyrkorådet kan med stöd av ett reglemente eller en instruktion delegeras till lägre organ eller tjänsteinnehavare. Ett ärende som delegerats till lägre organ eller tjänsteinnehavare kan på det sätt som anges i reglementet överföras till gemensamma kyrkorådet för avgörande. Gemensamma kyrkorådet eller dess ordförande kan således besluta att överta ett ärende som avgjorts av en sektion, en direktion, en förtroendevald eller en tjänsteinnehavare som avses i 3 kap. 16 § i kyrkolagen för behandling av gemensamma kyrkorådet. När gemensamma kyrkorådet behandlar detta ärende är det inte bundet till det lägre organets resp. tjänsteinnehavarens eller förtroendevaldas avgörande. Det tidigare beslutet kan upphävas, ändras eller återförvisas till ny behandling.

Ärendet ska överföras till gemensamma kyrkorådet för behandling inom den tid som omprövningen av beslutet enligt 12 kap. 2 § ska begäras, dvs. ärendet kan inte överföras efter att beslutet har vunnit laga kraft. Överföringen av ett ärende förutsätter emellertid inte att besvär ska kunna anföras över beslutet.

Som sista moment finns en frivillig redigerbar bestämmelse om gemensamma kyrkorådets möjlighet att på förhand meddela att det inte kommer att utnyttja sin övertagningsrätt. Det kan vara ändamålsenligt i till exempel rutinartade ärenden eller ärenden där prövningsrätten är liten. Om momentet är onödigt stryks det.

###### 31 § Mottagande av tillkännagivanden och stämningar

I paragrafen finns en kompletterande bestämmelse till 10 kap. 26 § i kyrkolagen om vem som utöver den kyrkoherde som fungerar som ordförande för gemensamma kyrkorådet har rätt att ta emot en stämning eller ett tillkännagivande till den kyrkliga samfälligheten. Denna person ska enligt den ovan nämnda bestämmelsen vara en tjänsteinnehavare, varför gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande inte kan anges som mottagare av stämningar och tillkännagivanden. Rekommendationen är att rätt att ta emot stämningar och tillkännagivanden ges till den ledande tjänsteinnehavaren inom ekonomiförvaltningen.

###### 32 § Avgörande språk

Paragrafen innehåller en frivillig bestämmelse som gäller tvåspråkiga kyrkliga samfälligheter. I tvåspråkiga kyrkliga samfälligheter ska gemensamma kyrkorådets reglemente ges på finska och svenska. Utgångspunkten är att de olika språkversionerna ska vara överensstämmande. I modellen har det emellertid tagits in en frivillig bestämmelse om att om versionen på majoritetens språk tillämpas om språkversionerna skiljer sig från varandra. Om paragrafen är onödig stryks den.

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

Ikraftträdande

I ikraftträdandebestämmelsen hänvisas till det reglemente som ska upphävas genom att datumet för dess godkännande och fastställande uppges.