# Församlingsordning och stadgar för en EFK-församling

## Bakgrund

Varje EFK-församling har någon form av grunddokument, vanligtvis församlingsordning och stadgar, som tydliggör hur man ser på sig själv och hur man fungerar som församling. Det är församlingen själv som formulerar dem, antar dem och reviderar dem efter behov.

En församlingsordning svarar på ett antal viktiga frågor om församlingens identitet, tro, uppbyggnad, vision och uppdrag. Stadgar svarar framför allt på frågor om medlemskap, om hur församlingen leds, hur ledare utses och beslut fattas.

I Sverigeprogrammet har vi en längre tid känt behov av att jobba fram nya förslag på församlingsordning och stadgar då de nuvarande förslagen är cirka 25 år gamla. Ett flertal församlingar har hört av sig till Sverigeprogrammet med frågor om stöd i arbetet med att utforma stadgar eller församlingsordning. Därför tillsattes inför år 2023 en referensgrupp med åtta pastorer, Markus Sand från Sverigeprogrammet och med Øyvind Tholvsen som redaktör och skribent för att jobba med församlingsordningen. Gruppen möttes vid tre tillfällen för att arbeta fram det dokument som nu föreligger. Dokumentet har även bearbetats i Förtroenderådet och Sverigeprogrammets team. En mindre grupp på fem personer med vana av arbete med styrelse och stadgar möttes för att gå igenom och bearbeta förslagen på stadgar.

Dokumenten presenterades för EFKs styrelse vid deras möte den 8 december 2023 varpå styrelsen beslutade att anta dem som EFKs rekommendation för grunddokument för en EFK-församling.

Markus Sand, ledare Sverigeprogrammet

*Dokumentet har tagits fram av EFKs Sverigeprogram*

*Redaktör: Øyvind Tholvsen*

*Detta dokument har beslutats av Evangeliska Frikyrkans styrelse den 8 december 2023*

Innehållsförteckning

[Församlingsordning för en EFK-församling 1](#_Toc155619598)

[Bakgrund 1](#_Toc155619599)

[Del 1 – Inledning 3](#_Toc155619600)

[På väg 3](#_Toc155619601)

[Del av något större 3](#_Toc155619602)

[Del 2 – Teologiska vägmärken – Vad vi tror 3](#_Toc155619603)

[Den avgörande bekännelsen 3](#_Toc155619604)

[Kyrkans gemensamma trosbekännelse 4](#_Toc155619605)

[Det gemensamma målet 5](#_Toc155619606)

[Ära Jesus 5](#_Toc155619607)

[Bli lika Jesus 5](#_Toc155619608)

[Vittna om Jesus 5](#_Toc155619609)

[Bibeln som Guds ord 5](#_Toc155619610)

[Del 3 – Vision, uppdrag, värderingar – Vart vi är på väg 5](#_Toc155619611)

[Församlingens vision – Vart vi vill nå 5](#_Toc155619612)

[Församlingens uppdrag – Vad vi vill göra 6](#_Toc155619613)

[Församlingens värderingar – Hur vi vill vara 6](#_Toc155619614)

[Del 4 – Församlingsliv – Vilka vanor vi har 6](#_Toc155619615)

[Vårt missionella liv 6](#_Toc155619616)

[Internationell mission 7](#_Toc155619617)

[Gudstjänstlivet 7](#_Toc155619618)

[Dop 7](#_Toc155619619)

[Nattvarden – Herrens måltid 8](#_Toc155619620)

[Barnvälsignelse 8](#_Toc155619621)

[Vigselgudstjänst 8](#_Toc155619622)

[Begravningsgudstjänst 8](#_Toc155619623)

[Husgruppslivet 8](#_Toc155619624)

[Den enskildes liv 9](#_Toc155619625)

[Del 5 – Organisation – Hur vi gör 9](#_Toc155619626)

[Församlingsmötet 9](#_Toc155619627)

[Medlemskap 10](#_Toc155619628)

[Hur blir man medlem? 10](#_Toc155619629)

[Hur avslutas medlemskap? 10](#_Toc155619630)

[Ledarskap 11](#_Toc155619631)

[Ledarskapets kännetecken 11](#_Toc155619632)

[Hur utses ledare? 11](#_Toc155619633)

[Till särskild tjänst – pastor och missionär 11](#_Toc155619634)

[Hur avslutas ledarskap? 12](#_Toc155619635)

[Del 6 – Ändringar av denna församlingsordning 12](#_Toc155619636)

## Del 1 – Inledning

Denna församlingsordning har XX-församling tagit fram för att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Tillsammans med församlingens stadgar utgör den församlingens grunddokument.[[1]](#footnote-1)

Församlingen vill förmedla hela evangeliet till hela människan i hela ORT. Vi strävar efter att mer och mer bli en missionell församling. Med det menar vi en församling som förstår sig själv som sänd och som vill medverka med Gud i hans mission och arbeta utifrån en helhetssyn på evangeliet. Denna församlingsordning präglas av detta.

### På väg

Vår församlingsordning är formulerad för en församling som är på väg. Som Jesus lärjungar med ett missionsuppdrag vill vi under bön och tillbedjan ständigt reflektera över vår tro och våra liv. Vi vill vara en församling med en bekännelse och ett tydligt gemensamt mål som vi samlas omkring. Mot det målet vill vi vandra tillsammans väl medvetna om att ingen av oss är framme. Församlingen finns för att vi tillsammans ska hjälpa varandra att behålla vår riktning och röra oss närmare Guds vilja med våra liv. Därför är församlingen alltid en gemenskap helt beroende av Guds nåd och den helige Andes kraft.

### Del av något större

XX-församling är en del av Evangeliska Frikyrkan som är ett av frikyrkosamfunden i Sverige med rötter i 1800-talets frikyrkorörelse. Vår önskan är att tillsammans med andra kristna församlingar uttrycka vår tro och vårt församlingsliv på ett sätt som både är troget evangeliets flertusenåriga grund och samtidigt är ett uttryck för hur den kristna tron kan levas ut i vår tid.

Som en del av den kristna kyrkan i Sverige har vi gemenskap med andra kyrkor och samarbetar såväl lokalt, nationellt som internationellt med andra kristna. Vi gör det utifrån att vi har en egen identitet i den baptistiska, karismatiska och evangelikala grenen av kyrkan med betoningar som kommer att märkas genom denna församlingsordning.[[2]](#footnote-2)

Som en del av Evangeliska Frikyrkan uttrycker vi vår samhörighet med de historiska och internationella väckelserörelser vars teologiska profil fått ett nutida uttryck bland annat i Lausannedeklarationen.

## Del 2 – Teologiska vägmärken – Vad vi tror

### Den avgörande bekännelsen

Församlingen består av människor som berörts av Guds nåd genom Jesus Kristus som dog och uppstod för vår skull. Vi har kommit till tro på honom som Herre och Frälsare. Det är detta vi bekänner inför dopet och det är denna fråga vi utgår ifrån när en person vill bli medlem i församlingen. Romarbrevet 10:9-10

### Kyrkans gemensamma trosbekännelse

Som en del av den världsvida kyrkan stämmer vi in i och står helt och hållet bakom den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen.

**APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN**

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa
genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda
på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige
Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Amen

**NICENSKA TROSBEKÄNNELSEN**

Vi tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre,
Jesus Kristus, Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilket allt blev till;
som för oss människor och vår
frälsning steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden
och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

Amen.

### Det gemensamma målet

Livet med Jesus som Herre och Frälsare lever vi tillsammans. Gud har visat sin kärlek till oss människor genom Jesus Kristus och bjuder in oss till att bli Guds barn och en del i hans familj. I gemenskapen förenas människor med olika etnisk tillhörighet, kön och social ställning. Galaterbrevet 3:26-28, Andra Korintierbrevet 5:16-18

Tillsammans får vi mogna i vår tro, lära oss vad det innebär att följa Jesus som Herre och förvalta det som Gud anförtrott oss. Vårt gensvar till Guds nåd och kärlek innebär att vi tillsammans vill: Johannesevangeliet 15:1-17, Romarbrevet 12, Första Korinthierbrevet 12:7, Efesierbrevet 3:16-21

#### **Ära Jesus**

Vårt gensvar på det Jesus gör är tacksamhet. Vi vill med våra liv uttrycka vår tillbedjan, beundran och ära till Jesus för allt han har gjort och gör. Psalm 103:1-5, Första Korintierbrevet 6:19-20

#### **Bli lika Jesus**

Den kärlek, nåd, sanning och rättfärdighet som präglar Jesus, är det vi vill ska känneteckna våra liv och relationer. Genom ett liv fyllt av den helige Ande sker en ständig förvandling till kristuslikhet. Romarbrevet 8:28-30, Efesierbrevet 5:1-2

#### **Vittna om Jesus**

Mötet med Jesus är livsförvandlande och befriande. Den helige Ande ger oss kraft att vittna om Jesus och Guds rike genom ord och handling. Matteusevangeliet 9:35-38, 28:18-20, Johannesevangeliet 15:26-27, Apostlagärningarna 1:8

### Bibeln som Guds ord

Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Den är vår yttersta auktoritet för tro och liv. Bibeln är en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistoria genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag. Bibeln är trovärdig i allt den lär, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer. Ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar. Men när vi tolkar Bibeln i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte och under Andens upplysning leder den oss rätt på livets väg. Församlingen fördjupas i sin förståelse och i sitt liv genom lydnad mot Guds ord.[[3]](#footnote-3) Andra Timotheosbrevet 3:16-17, Hebreerbrevet 4:12, Johannesevangeliet 20:31

## Del 3 – Vision, uppdrag, värderingar – Vart vi är på väg

*Denna del behöver varje församling utveckla lokalt i form av en beskrivning av församlingens vision, uppdrag och värderingar. Exempel på formuleringar från församlingar kan man få genom att fråga andra församlingar. De meningar som här har skrivits är endast mycket summariska indikationer på vad som menas med vision, uppdrag och värderingar.*

*Det är av stor vikt att en församling själv formulerar dessa delar utifrån vad församlingen uppfattar är Guds kallelse och tilltal till just sin församling.*

### Församlingens vision – Vart vi vill nå

En församling som ständigt växer i kärlek till Gud, andra och varandra.

### Församlingens uppdrag – Vad vi vill göra

Förmedla hela evangeliet till hela människan i hela ORT och utöver vår värld.

### Församlingens värderingar – Hur vi vill vara

Vi vill präglas av en varm tro, en generös kärlek och vara en hoppets röst i vår värld.

## Del 4 – Församlingsliv – Vilka vanor vi har

Församlingen är en gemenskap för alla åldrar och människor i olika lägen i livet. Tillsammans vill vi lära oss att leva det kristna livet i kärlek, förlåtelse och omsorg om varandra. Varje människa är unik och Anden har lagt ner gåvor i vars och ens liv. Vi tror att alla har något att ge och bidra med i församlingslivet. I den första församlingen beskrivs hur ”de höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.” Matteusevangeliet 28:16-20, Apostlagärningarna 1:8, 2:46-47, Första Korintierbrevet 12:4-11

En församling växer naturligt uppåt i ålder och inåt i fokus. Det krävs medvetna val för att en församling ska växa nedåt i ålder och utåt i fokus.

För att växa nedåt i åldrar behöver vi ha barn, ungdomar och unga vuxna som en prioriterad grupp i församlingen. Vi vill att församlingsgemenskapen ska vara en miljö där barn och unga får utveckla en relation till Jesus som leder till egna beslut om ett livslångt lärjungaskap. Vi tror att Gud vill och kan använda barn, ungdomar och unga vuxna i tjänst för honom. De har unika perspektiv att bidra med i församlingslivet. Vi vill också ge stöd till föräldrar och betydelsefulla vuxna att leva trons liv tillsammans med sina barn och unga. Goda möten mellan generationer är viktiga för att trons liv ska fördjupas i hela församlingen.

För att växa utåt i fokus behöver vi betona att vi alla är kallade till tjänst och sända att vara vittnen om Jesus Kristus och Guds rike. Därför vill vi börja beskrivningen av församlingslivets vanor med vårt missionella liv.

De tre andra goda vanorna som vi vill leva i tillsammans är gudstjänstlivet, husgruppslivet och den enskildes andaktsliv. Vi uppmuntrar varandra till dessa vanor utifrån de möjligheter var och en har, där vi är medvetna om att livet har faser där inte allt blir som vi skulle önska.

### Vårt missionella liv

*- Församlingen är indragen i Guds mission och i Jesus uppdrag i den här världen.*

”Som Fadern har sänt mig till världen, sänder jag er till världen”, säger Jesus. Denna sändning eller mission är alltså en grundläggande biblisk del i församlingens identitet och en del av den kristna efterföljelsen. Guds kärlek har djupast sett visat sig i hur Gud handlar i och genom Jesus liv, död och uppståndelse för att var och en ska lära känna Gud och bli räddad till gemenskap med honom. Johannesevangeliet 17:18, Första Johannes brev 4:7-10, 14

Mission omfamnar hela människan och skapelsen. Vårt missionsuppdrag gäller både lokalt och globalt. Församlingen har en helhetssyn på Guds frälsning och Guds rike. Det innebär att vi vill se Guds rike växa fram i enskilda människors liv liksom i samhällen och kulturer. Vi vill delta i det Gud gör i vår värld. Gud vill att allt genomsyras av hans rike.

Uppdraget är alltså att förkunna evangeliet, plantera nya församlingar och arbeta för att alla människor får leva värdiga liv. Detta sker när församlingen möter människors andliga, sociala och materiella behov i ord och handling, i Andens kraft. Vi är kallade att särskilt gå till de som lever i utsatthet. Arbetet för att bekämpa fattigdom, främja mänskliga rättigheter och verka för större ansvarstagande för miljöfrågor, grundas i det uppdrag att förvalta jorden som Gud gav människan i skapelsen och i övertygelsen om alla människors lika värde. Matteusevangeliet 28:16-20, Lukasevangeliet 4:18-19, Apostlagärningarna 1:8, Romarbrevet 15:18-19

Vi ser att vi kan hjälpa många fler när vi samarbetar med andra organisationer och församlingar. Detta ökar våra möjligheter att ha större bredd, djup och uthållighet i vårt gemensamma missionella liv.

Vi vill att församlingslivet ska vara präglat av att vi är sända till vår värld med bönen ”Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen”. Matteusevangeliet 6:10

Internationell mission

Jesus egna ord om att gå ut till jordens yttersta gräns gäller oss idag lika mycket som då. Det allra mesta av vårt internationella engagemang kanaliseras genom Evangeliska Frikyrkan som arbetar tillsammans med partners i en rad olika länder, där vi fokuserar vårt stöd i bön och givande till några utvalda missionärer och projekt. Visionen för Evangeliska Frikyrkans är ”Hela evangeliet förmedlas till hela människan över hela världen”.

Internationell mission är inte bara att vi bidrar till utveckling i andra länder. I möten med våra partners ut över vår värld får vi inspireras och lära oss mer om hur vi är församling och lever ut trons liv i våra egna sammanhang.

Församlingen vill även inspirera till och skapa förutsättningar för ett personligt missionsengagemang som kan ske genom bön för vårt arbete, frivilliga gåvor, konkreta insatser och personlig missionstjänst.

### Gudstjänstlivet

***-*** *En plats för att upptäcka, tro, tillbe och formas som lärjunge.*

Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Gud talar och verkar genom Bibelns ord och genom sin Ande. Vi uttrycker vår bön och tillbedjan till Gud. När vi firar gudstjänst är alla deltagare och medskapare till Guds ära, för att vi tillsammans ska stärkas i vår tro. Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla. Därför är det vår strävan att vara begripliga också för dem som inte är vana att gå på gudstjänst. Bibelläsningen, förkunnelsen, vittnesbördet, lovsången, bönen och förbönen är grundstenar i våra gudstjänster. Några moment utöver dessa vill vi särskilt beskriva som utgör viktiga delar i gudstjänstlivet. Apostlagärningarna 2:42, Första Korintierbrevet 14:26, Hebreerbrevet 10:25

Dop

Vi praktiserar dop genom nedsänkning efter personlig bekännelse om tro på Jesus som Herre och Frälsare. Dopet är Guds gåva till oss som synliggör frälsningen. Genom att låta oss döpas ger vi vårt gensvar på Guds nåd. Dopet i Faderns, Sonens och den helige Andes namn är en tydlig handling som följer efter omvändelsen från ett liv utan Gud till ett liv i gemenskap med honom och andra människor som tror. Matteusevangeliet 28:19, Johannesevangeliet 1:12 Apostlagärningarna 2:37-40, Första Petrusbrevet 3:21-22, Romarbrevet 6:3-11, 12:4-5, Titusbrevet 3:4-7

Nattvarden – Herrens måltid

Nattvarden firas till minne av Jesus död och uppståndelse. Vi tror att Gud är närvarande och verkar i och genom nattvardsmåltiden. I måltiden får vi genom brödet och vinet påminna varandra om att Jesus har gett sitt liv för oss och att vi är en gemenskap som bär tron tillsammans. Vi firar nattvarden som en försmak på måltiden vi en gång ska fira när Guds rike har kommit i fullhet. Alla som vill leva i gemenskap med Jesus inbjuds att delta i måltiden. Matteusevangeliet 26:26-29, Markusevangeliet 14:22-25, Första Korintierbrevet 10:16-17, 11:17-34

Barnvälsignelse

När ett barn föds vill vi på ett särskilt sätt tacka för det nya livet. I församlingens gudstjänster bär vi därför fram barn inför Gud i en handling som vi kallar för barnvälsignelse. Där ber församlingen om Guds närvaro och omsorg om barnet och den familj som det är en del av. Alla barn är älskade av Gud. Familjen och församlingen har som uppgift att hjälpa dem att upptäcka detta och växa in i en personlig tro på Gud. När barnet blir äldre får det själv ta ställning till om det vill bli döpt och bli medlem i församlingen. Psaltaren 127:3, Markusevangeliet 10:13-16, Matteusevangeliet 18:1-7,10, Romarbrevet 5:12-21.

Vigselgudstjänst

Äktenskapet har sin grund i skapelsen, där Gud skapade människan till man och kvinna. Äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna som vill avge äktenskapslöften om att leva i livslång trohet, ömsesidig kärlek och omsorg om varandra. Guds utgivande kärlek är en förebild för samlivet i ett äktenskap. Vi vill också ge stöd och hjälp till par att leva i enlighet med de löften som de gett varandra. Församlingens pastorer förrättar vigsel mellan en man och en kvinna i enlighet med Evangeliska Frikyrkans ordning för vigslar.[[4]](#footnote-4) En förutsättning är att paret först har ingått äktenskap i juridisk mening. Första Moseboken 1:26-28, 2:18-25, Matteusevangeliet 19:1-9, Efesierbrevet 5:25, Hebreerbrevet 13:4

Begravningsgudstjänst

Som församling vill vi finnas till för varandra vid livets slut. När sorg och saknad drabbar vill vi stödja varandra. Vid begravningsgudstjänsten tar vi och de anhöriga avsked av den döde och överlämnar kroppen till gravens vila tills uppståndelsens morgon. I högtiden finns rum för sorg och saknad, tacksamhet för vad livet gav och vårt framtidshopp. Johannesevangeliet 11:25-26, Romarbrevet 8:11, 12:15, 14:8, Filipperbrevet 3:20-21, Första Tessalonikerbrevet 4:13-14

### Husgruppslivet[[5]](#footnote-5)

***-*** *En plats där vi kan dela livet och fördjupa vår tro.*

Att vara delaktig i en mindre grupp som möts regelbundet ger möjlighet att odla närmare personliga relationer. Detta är viktigt i en tid där ensamhet och anonymitet lätt får fäste. Här möts vi för att läsa Bibeln tillsammans, samtala om det vi läser, dela varandras glädje och bekymmer och be för och med varandra.

Vår önskan är att församlingens husgrupper ska få vara en viktig plats för att stödja varandra i vardagen. Vi vill finnas till för varandra och ge praktisk hjälp i livets olika omständigheter och skiften.

Husgruppen kan också vara en plats för att tjäna i vårt samhälle och på så sätt uttrycka vår missionella identitet. Vi uppmuntrar varandra att finna sätt att som grupp betyda något för andra och för vårt samhälle. Vi arbetar för att alla ska hitta in i en livsnära husgrupp där våra liv kan förvandlas och formas. Varje husgrupp leds av en husgruppsledare. Apostlagärningarna 2:46, 5:42, 12:12, 20:20, Romarbrevet 16:5, Kolosserbrevet 4:15

### Den enskildes liv

*- En plats att söka Guds ansikte och Guds vilja för mitt liv.*

Den enskildes personliga liv med Gud är viktigt. Vi tror att Gud talar genom Bibeln och genom den helige Ande in i våra liv. Utöver de gemensamma samlingarna uppmuntrar vi varandra till att regelbundet vårda relationen med Gud genom att läsa Bibeln, lyssna till och tala med Gud.

För att stödja varandra i vår efterföljelse av Jesus finns det möjlighet att få personliga samtal för andlig vägledning och själavård. I själavården får vi hjälp att hantera svårigheter som möter oss genom samtal med en erfaren själavårdare. När vi gör fel eller hamnar i dåliga vanor och mönster vill vi bekänna det inför Gud och en annan person som då kan hjälpa oss att bli fria från den skuld, skam och oro som våra misstag kan ge oss. Den andliga vägledningens syfte är att hjälpa den enskilde att reflektera kring sin vandring med Gud så att tron kan växa och vår efterföljelse bli stadigare. Efesierbrevet 3:16-21, Första Johannes brev 1:9

För församlingens pastorer gäller särskild tystnadsplikt som också innebär tystnadsrätt. Den särskilda tystnadsplikten innebär att pastorn inte får röja något som anförtrotts honom eller henne i själavård eller syndabekännelse. Tystnadsrätten gör att en pastor inte ens får höras som vittne om något han eller hon har tagit emot under bekännelse av synd eller enskild själavård. För andra personer som är avskilda till tjänst som själavårdare gäller allmän moralisk tystnadsplikt utan tystnadsrätt.[[6]](#footnote-6)

## Del 5 – Organisation – Hur vi gör

Församlingen utgörs av de som tror och vill överlåta sig till Jesus Kristus och gemenskapen. Frikyrkan bygger på troendeförsamlingens princip. Den innebär att den enskildes bekännelse av personlig tro på Jesus och överlåtelse till att leva det kristna livet i gemenskap utgör grunden för tillhörighet. Församlingens organisation regleras av våra stadgar. Det vi skriver här har sin grund i dessa stadgar.[[7]](#footnote-7)

### Församlingsmötet

Årsmötet och församlingsmötet är vårt högsta beslutande organ. Vi tror att alla som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare har samma värde och ställning inför Gud. Alla medlemmar har därför rösträtt i dessa organ och därmed också ett ansvar att tillsammans med andra i församlingen söka Guds vilja med församlingen. Vår övertygelse är att den helige Anden talar till och leder församlingen genom församlingsmötet. Medlemmarna utser församlingens övergripande ledarskap, beslutar om församlingens inriktning samt de övergripande ekonomiska ramarna. Ledarskapets ansvar framgår av stadgarna.[[8]](#footnote-8)

### Medlemskap

Vi tror att varje människa som bekänner sin tro på Jesus som Herre och Frälsare hör hemma i en gemenskap med andra som tror. Församlingen är en gåva till varje medlem, liksom varje medlem är en gåva till församlingen. Vi är medvetna om att ingen medlem är fullkomlig, att vi alla är på väg och att vi alla är i behov av Guds nåd. Medlemskap handlar om att leva i relationer med andra. Det uttrycker en vilja att gå tillsammans och att stödja varandra i vår vandring med Jesus. Matteusevangeliet 16:16-18, Efesierbrevet 1:20-23, Apostlagärningarna 2:41-42, Romarbrevet 10:9-10, Filipperbrevet 2:6-13

Med medlemskap följer ansvar för att tillsammans med andra bära församlingens liv, verksamhet och engagemang. Det sker genom att ge pengar, tid och kraft utifrån gåvor, kallelse, erfarenheter och möjligheter som var och en har.

Hur blir man medlem?

Församlingen tar emot som medlem

* den som bekänner sin tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare,
* är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn,[[9]](#footnote-9)
* delar vår tro såsom den beskrivs i ”Del 2 - Teologiska vägmärken”[[10]](#footnote-10) ovan
* och respekterar övriga delar av denna församlingsordning, samt
* efter sina förutsättningar deltar i församlingens liv och uppdrag.

Vi är en församling med en baptistisk identitet. Vi predikar och praktiserar endast dop efter individens egen bekännelse av tro.

**Alternativ 1:** Vi har valt att praktisera ett öppet medlemskap. Det innebär att vi också tar emot som medlemmar personer som är barndöpta om kriterierna ovan är uppfyllda.

**Alternativ 2:** Vi har valt att praktisera ett öppet medlemskap. En person kan bli medlem om kriterierna ovan är uppfyllda och man tidigare har varit med i en annan församling.[[11]](#footnote-11)

Den som vill bli medlem får i ett medlemssamtal med pastor eller annan församlingsledare dela sin berättelse och ta del av församlingens självförståelse. Detta inkluderar denna församlingsordning. Församlingsledningen fattar sedan beslut om medlemskap. Nya medlemmar presenteras sedan i ett församlingsmöte eller i en gudstjänst.

Hur avslutas medlemskap?

Medlemskap kan upphöra genom att personen flyttar sitt medlemskap till annan församling, genom att medlemmen begär utträde ur församlingen eller genom att församlingsledningen beslutar att avsluta medlemskapet. En begäran om att flytta medlemskap eller begäran om utträde bör ske skriftligt till församlingens föreståndare. Ett beslut om att avsluta någons medlemskap kan ske om kriterierna för medlemskap uppenbart inte längre uppfylls eller genom att medlemmen aktivt splittrar församlingen. En medlem måste dock alltid kunna komma med förslag på förändringar av församlingsordningen utan att uppfattas som splittrande.

### Ledarskap

Allt ledarskap bygger på förtroende. Vi har förtroende för dem som känner målet och vägen samt har förmåga att leda andra vidare på vägen.

Församlingen utser kvinnor och män till pastorer och församlingsledare. De ska be och söka Guds vilja genom Guds ord för att kunna vägleda, undervisa och utrusta andra i församlingen så att de kan utföra sin tjänst. I en församling finns en stor bredd av ledarfunktioner som kräver olika gåvor, erfarenheter och kallelse. Ju större tyngd i uppdraget, desto större förtroende i församlingen behöver en ledare ha. Apostlagärningarna 6:1-6, Efesierbrevet 4:11-13, Första Petrus brev 5:1-3

Ledarskapets kännetecken

Jesus Kristus är församlingens ende Herre. Varje form av ledarskap och beslutsfattande i församlingen ska ytterst ta utgångspunkt i Jesus sätt att leda. Därför är ansvarstagandet, tjänandet och kärleken grundläggande för allt ledarskap i församlingen. Ledarskap innebär att utöva inflytande över andra. Ledare ska vara föredömen och står ansvariga inför Gud för hur de har skött sitt uppdrag. Detta innebär inte att ledare förväntas vara felfria, men att de visar en långsiktighet i sin efterföljelse av Jesus. Utifrån det ansvarstagande Gud lägger på ledare uppmanas församlingen att inte försvåra deras uppgift. Galaterbrevet 5:19-26, Första Thessalonikerbrevet 5:12-13, Första Timoteusbrevet 3:1-13, Titusbrevet 1:5-9, Hebreerbrevet 13:17

Hur utses ledare?

Församlingen utser ledare utifrån karaktär, andlig mognad, andliga gåvor samt att personen i fråga har visat prov på gott ledarskap. Församlingens övergripande ledarskap utses enligt stadgarna av medlemmarna samlat i årsmöte eller församlingsmöte på förslag från valberedningen. Valberedningen ska ge förslag inför dessa val utifrån de kännetecken på gott ledarskap som vi angett ovan. Det är församlingsledningens uppdrag att skapa ordningar för hur andra med ledaransvar utses.

För att vi ska kunna vara trygga med att alla våra ledare arbetar mot samma mål förutsätts att ledare med centrala uppgifter i församlingen

* är medlemmar i församlingen,
* deltar i församlingens liv,
* vill företräda denna församlingsordning,
* visar på personlig lämplighet för uppgiften, samt
* har församlingens förtroende.

Församlingsledare avskiljs offentligt i församlingen genom handpåläggning och bön.

#### **Till särskild tjänst – pastor och missionär[[12]](#footnote-12)**

Gud kallar kvinnor och män till att tjäna församlingen i särskilda tjänster som pastorer och missionärer. Det är församlingen som utser sina pastorer. Missionärer utses oftast i samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Dessa särskilda tjänster avskiljs offentligt i församlingen genom handpåläggning och bön för sina uppgifter. Förutsättning för särskild tjänst är ett starkt förtroende i församlingen. Församlingen följer de ordningar som Evangeliska Frikyrkan har tagit fram.[[13]](#footnote-13) För personer i särskild tjänst ingår oftast tystnadsplikt.[[14]](#footnote-14) Efesierbrevet 4:11-12, Apostlagärningarna 6:6, 13:1-3, 20:28

Hur avslutas ledarskap?

Församlingsledningen har ett övergripande ansvar för uppföljning av och omsorg om ledare inklusive anställda ledare. Församlingsledningen är arbetsgivare för de anställda. Alla beslut som rör anställda fattas därför av församlingsledningen. Ideella ledare är i funktion utifrån sina möjligheter att vara engagerade. Det är naturligt att detta växlar genom livet och att ledare därför avslutar ett ansvar de haft. När en person slutar i en uppgift med större ansvar ska församlingsledningen erbjuda ett avslutningssamtal för att säkra att uppgiften kan tas vidare på bästa möjliga sätt av nya ledare.

Om det uppstår samarbetssvårigheter eller om förtroende för en ledare minskar eller upphör är det församlingsledningens ansvar att hantera en sådan situation. När en medlem upplever situationer där en ledare missbrukar sitt förtroende ska den vända sig till församlingsledningen som ska utreda detta. Församlingsledningen kan avsätta ledare som missbrukat sitt förtroende. Det är viktigt att en sådan process görs på ett sätt som säkrar att man lyssnar in alla inblandade parter. Evangeliska Frikyrkans förtroenderåd kan tillfrågas att stödja i sådana processer om församlingens egna resurser inte bedöms räcka till. Gäller avslut av ledarskap en anställd, tar församlingsledningen beslut efter att ha konsulterat Arbetsgivaralliansen[[15]](#footnote-15) som hjälper den att agera inom den lagstiftning som finns.

## Del 6 – Ändringar av denna församlingsordning

Det är naturligt att församlingsordningen uppdateras med jämna mellanrum. Församlingsledningen bör initiera en sådan översyn. En medlem kan också lämna förslag om ändringar. Ett beslut om förändring föregås av samtal i församlingen. Församlingens stadgar anger hur ändringar av denna församlingsordning i övrigt går till.

## Förslag till stadgar för en EFK-församling med en församlingsledning

XX-församlingens stadgar

*Församlingen är en ideell förening i ORTSNAMN med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Om församlingen tidigare har haft andra namn, bör dessa nämnas här. Är församlingen en sammanslagning av flera församlingar, bör de korrekta namnen på de församlingar som slagits samman nämnas här.*

*Stadgarna är antagna den [dag-månad-år]. Datum då stadgarna har reviderats skrivs också in här.
Stadgarna tillsammans med församlingsordningen utgör XX-församlingens grunddokument.*

1. Namn

Församlingens namn är xx.

1. Relationer

Församlingen är ansluten till trossamfundet Evangeliska Frikyrkan.[[16]](#footnote-16)

1. Uppgift

Församlingens uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i ORTSNAMN och utöver vår värld.

I församlingsordningen beskrivs närmare hur församlingen förstår och tar sig an denna uppgift.

1. Medlemskap

Medlemskap i församlingen regleras av församlingsordningen.[[17]](#footnote-17)

En förteckning förs över församlingens medlemmar.

1. Andelsrätt och skyldighet

Medlemskap i församlingen ger inte någon rätt till församlingens fasta eller lösa egendom. Det är endast församlingen som med sina tillgångar ansvarar för församlingens ekonomiska åtaganden.

1. Beslutande organ

Bestämmanderätt i församlingen i övergripande frågor om församlingen, dess verksamhet och egendom, utövas av församlingen själv. Församlingens högsta beslutande organ är årsmöte och församlingsmöte.

Församlingens beredande och verkställande organ är församlingsledningen som leder församlingens verksamhet och fattar beslut utifrån de riktlinjer som församlingen beslutat om.

1. Årsmöte

Årsmötet hålls inom tre månader efter räkenskapsårets slut. Tid och plats för årsmötet beslutas av församlingsledningen och meddelas medlemmarna senast en månad i förväg i församlingens informationskanaler och sammankomster.

I årsmötet behandlas följande ärenden[[18]](#footnote-18):

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
3. Godkännande av dagordningen
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
5. Församlingsledningens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för församlingsledningen
8. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
9. Val av församlingsledningens ordförande
10. Val av ledamöter i församlingsledningen
11. Val av kassör(er)
12. Val av personer att teckna församlingens firma
13. Val av två revisorer
14. Övriga val enligt valberedningens ansvarsområde
15. Val av valberedning och sammankallande för denna
16. Övriga frågor som kommit in till årsmötet.
17. Församlingsmöte

Församlingsmöte hålls minst tre gånger per år på tid som församlingsledningen bestämmer eller då revisorerna eller minst en tiondel av församlingens medlemmar begär det.

Kallelse till församlingsmöte sker senast en vecka i förväg i församlingens informationskanaler och sammankomster.

I följande fall ska församlingsmötet kallas två veckor i förväg. I kallelsen ska ärendet som ska beslutas om anges:

1. Fråga om kallelse av pastor eller tillsvidareanställning av annan personal
2. Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt eller andra större ekonomiska åtaganden
3. Fyllnadsval av ordförande, församlingsledare, revisor och ledamot av valberedningen
4. Andra angelägenheter av särskild vikt, t ex beslut om samfundstillhörighet, namnändring, ändring av stadgar eller församlingsordning.

Beslut i fråga a), b) och d) ovan fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Ändring av stadgar och församlingsordning regleras dock av §15.

Vid församlingsmöten förs protokoll.

1. Beslutsbestämmelser

Alla medlemmar får ge förslag till ärenden de önskar ska behandlas av årsmötet. Förslag ska vara församlingsledningen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet om inte annat anges i dessa stadgar.

Vid årsmöte och församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt kan inte överlåtas utan kan endast utövas av närvarande medlemmar. Församlingsledningen kan besluta att kalla till ett digitalt församlingsmöte.

All röstning sker öppet om inte mötet beslutar om annat.

Som församlingens beslut gäller, där dessa stadgar inte anger annat, den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Personval avgörs dock genom lottning om röstetalet är lika.

1. Församlingsledningen

Församlingsledningen utgör församlingens styrelse och består av minst fem och högst nio personer. Ledamöter väljs för två år i taget, halva antalet ledamöter väljs varje år. Församlingens föreståndare är ledamot i församlingsledningen. Ordföranden väljs för ett år i taget. Församlingsledningen utser vice ordförande och sekreterare.

Församlingsledningens uppgifter är att:

1. ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla församlingens gudstjänstliv, verksamhet och mission
2. ansvara för att församlingens strukturer och verksamhet fungerar och ligger i linje med församlingens vision, uppdrag och värderingar såsom de beskrivs i församlingsordningen
3. utrusta och vägleda församlingens olika ledare
4. säkra att undervisningen i församlingen vilar på Bibelns grund
5. övergripande ansvara för den pastorala omsorgen och själavården i församlingen, besluta i alla medlemsärenden samt ansvara för att föra förteckning över alla medlemmar
6. företräda församlingen juridiskt, förvalta och vårda dess egendom, vaka över att äganderätten är lagligen tryggad, hantera församlingens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelse till församlingen för det gångna året
7. inneha arbetsgivaransvar och besluta i alla ärenden rörande anställd personal inklusive arbetsbeskrivningar, omorganisation och uppsägning av personal
8. förbereda de ärenden som ska läggas fram för bearbetning och beslut i församlingen
9. verkställa församlingens beslut.

Församlingsledningen sammanträder minst åtta[[19]](#footnote-19) gånger per år på kallelse av ordföranden eller om minst en tredjedel av församlingsledningens ledamöter begär det.

Församlingsledningen kan fatta beslut när minst hälften av dess ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Församlingsledningen strävar efter att fatta beslut utifrån den mening man tillsammans kan enas om, men vid röstning gäller den mening som flest förenar sig om. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Vid församlingsledningens sammanträden förs protokoll.

Räkenskaperna ska tillsammans med församlingsledningens alla protokoll för verksamhetsåret och förvaltningsberättelsen lämnas till församlingens revisorer senast två veckor före årsmötet.

1. Valberedningen

Valberedningen består av tre till fem personer. Ledamöterna väljs för ett år i taget.

Valberedningens uppgift är att ge förslag till val av årsmötets funktionärer, ordförande och övriga ledamöter i församlingsledningen, revisorer, övriga ledarfunktioner och ansvarsuppgifter[[20]](#footnote-20) samt nya ledamöter i valberedningen.

Valberedningen ska ha dialog med församlingsledningen och arbeta utifrån de ledarkriterier som anges i församlingsordningen.

1. Församlingens firma

Församlingens firma tecknas av den eller de som församlingen utser.

1. Ekonomiskt ansvar

Församlingsledningen får inte för församlingens räkning uppta lån eller inteckna, köpa, eller sälja fast egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar av större omfattning utan beslut i församlingsmöte eller årsmöte i varje enskilt fall.

1. Upplösning av församlingen eller samgående med annan församling

Beslut om upplösning av församlingen eller samgående med annan församling sker genom att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för förslaget. Mellan mötena ska det gå minst en månad.

Upplöses församlingen övergår all dess egendom med full äganderätt till Evangeliska Frikyrkan.

1. Stadgeändring och ändring av församlingsordningen

Förslag om ändringar av dessa stadgar eller av församlingsordningen lämnas till församlingsledningen senast två månader före årsmötet. Församlingsledningen ska överlämna förslaget till församlingen tillsammans med församlingsledningens synpunkter.

Beslut om ändring av stadgarna sker genom att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för förslaget. Mellan mötena ska det gå minst en månad.

Beslut om ändring av församlingsordningen sker genom att minst två tredjedelar av de röstande i ett årsmöte röstar för förslaget.

## Förslag till stadgar för en EFK-församling med styrelse och äldsteråd

XX-församlingens stadgar

*Församlingen är en ideell förening i ORTSNAMN med organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Om församlingen tidigare har haft andra namn, bör dessa nämnas här. Är församlingen en sammanslagning av flera församlingar, bör de korrekta namnen på de församlingar som slagits samman nämnas här.*

*Stadgarna är antagna den [dag-månad-år]. Datum då stadgarna har reviderats skrivs också in här.
Stadgarna tillsammans med församlingsordningen utgör XX-församlingens grunddokument.*

1. Namn

Församlingens namn är xx.

1. Relationer

Församlingen är ansluten till trossamfundet Evangeliska Frikyrkan.[[21]](#footnote-21)

1. Uppgift

Församlingens uppgift är att genom vittnesbörd, gemenskap och tjänst göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i ORTSNAMN och utöver vår värld.

I församlingsordningen beskrivs närmare hur församlingen förstår och tar sig an denna uppgift.

1. Medlemskap

Medlemskap i församlingen regleras av församlingsordningen.[[22]](#footnote-22)

En förteckning förs över församlingens medlemmar.

1. Andelsrätt och skyldighet

Medlemskap i församlingen ger inte någon rätt till församlingens fasta eller lösa egendom. Det är endast församlingen som med sina tillgångar ansvarar för församlingens ekonomiska åtaganden.

1. Beslutande organ

Bestämmanderätt i församlingen i övergripande frågor om församlingen, dess verksamhet och egendom, utövas av församlingen själv. Församlingens högsta beslutande organ är årsmöte och församlingsmöte.

Församlingens beredande och verkställande organ är styrelsen och äldsterådet som leder församlingens verksamhet och fattar beslut enligt den ansvarsfördelning som dessa stadgar anger och utifrån de riktlinjer som församlingen beslutat om.

För att säkra god samordning mellan styrelse och äldsterådet möts ordföranden för styrelsen och äldsterådets ledare[[23]](#footnote-23) regelbundet för avstämningar och planering. Styrelsen och äldsterådet har också gemensamma möten minst två gånger per år, varav ett är för att förbereda årsmötet.

1. Årsmöte

Årsmötet hålls inom tre månader efter räkenskapsårets slut. Tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen och meddelas medlemmarna senast en månad i förväg i församlingens informationskanaler och sammankomster.

I årsmötet behandlas följande ärenden[[24]](#footnote-24):

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av två protokolljusterare samt rösträknare
3. Godkännande av dagordningen
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
5. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och förvaltning
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om budget för kommande verksamhetsår
9. Val av styrelsens ordförande
10. Val av ledamöter i styrelsen och äldsterådet
11. Val av kassör(er)
12. Val av personer att teckna församlingens firma
13. Val av två revisorer
14. Övriga val enligt valberedningens ansvarsområde
15. Val av valberedning och sammankallande för denna
16. Övriga frågor som kommit in till årsmötet.
17. Församlingsmöte

Församlingsmöte hålls minst tre gånger per år på tid som styrelsen bestämmer eller då äldsterådet, revisorerna eller minst en tiondel av församlingens medlemmar begär det.

Kallelse till församlingsmöte sker senast en vecka i förväg i församlingens informationskanaler och sammankomster.

I följande fall ska församlingsmötet kallas två veckor i förväg. I kallelsen ska ärendet som ska beslutas om anges:

1. Fråga om kallelse av pastor eller tillsvidareanställning av annan personal
2. Fråga om försäljning eller förvärv av fast egendom eller tomträtt eller andra större ekonomiska åtaganden
3. Fyllnadsval av ordförande, ledamöter i styrelse eller äldsteråd, revisor och ledamot av valberedningen
4. Andra angelägenheter av särskild vikt, till exempel ändring av stadgar eller församlingsordning.

Beslut i fråga a), b) och d) ovan fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Ändring av stadgar och församlingsordning regleras dock av §16.

Vid församlingsmöten förs protokoll.

1. Beslutsbestämmelser

Alla medlemmar får ge förslag till ärenden de önskar ska behandlas av årsmötet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet om inte annat anges i dessa stadgar.

Vid årsmöte och församlingsmöte har varje medlem en röst. Rösträtt kan inte överlåtas utan kan endast utövas av närvarande medlemmar. Styrelsen kan besluta att kalla till ett digitalt församlingsmöte.

All röstning sker öppet om inte mötet beslutar om annat.

Som församlingens beslut gäller, där dessa stadgar inte anger annat, den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Personval avgörs dock genom lottning om röstetalet är lika.

1. Styrelse

Styrelsen består av minst fem och högst nio personer. Ledamöter väljs för två år i taget. Halva antalet ledamöter väljs på så sätt varje år. Församlingens föreståndare ingår alltid i styrelsen. Ordföranden väljs för ett år i taget. Styrelsen utser vice ordförande, kassör och sekreterare för sina möten.

Styrelsens uppgifter är att:

1. företräda församlingen juridiskt, förvalta och vårda dess egendom, vaka över att äganderätten är lagligen tryggad, hantera församlingens ekonomiska angelägenheter, föra räkenskaper samt överlämna verksamhets- och förvaltningsberättelse till församlingen för det gångna året
2. inneha arbetsgivaransvar och besluta i alla ärenden rörande anställd personal inklusive arbetsbeskrivningar, omorganisation och uppsägning av personal
3. förbereda de ärenden som ska läggas fram för bearbetning och beslut i församlingen och som rör styrelsens ansvarsområde
4. verkställa församlingens beslut som rör styrelsens ansvarsområde.

Styrelsen sammanträder minst fyra[[25]](#footnote-25) gånger per år på kallelse av ordföranden eller om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det.

Styrelsen kan fatta beslut när minst hälften av dess ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Styrelsen strävar efter att fatta beslut utifrån den mening man tillsammans kan enas om, men vid röstning gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

Räkenskaperna ska tillsammans med styrelsens alla protokoll för verksamhetsåret och förvaltningsberättelsen lämnas till församlingens revisorer senast två veckor före årsmötet.

1. Äldsteråd

Äldsterådet består av minst fyra och högst nio personer. Ledamöter väljs för tre år i taget, en tredjedel av ledamöterna väljs varje år. Församlingens föreståndare ingår alltid i äldsterådet och är äldsterådets ledare om inte annat beslutats. Äldsterådet utser en vice ledare för rådet. Utöver föreståndaren bör minst en av äldsterådets ledamöter också väljas in i styrelsen.[[26]](#footnote-26)

Äldsterådets uppgift är att:

1. ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla församlingens gudstjänstliv, verksamhet och mission
2. ansvara för att församlingens strukturer och verksamhet fungerar och ligger i linje med församlingens vision, uppdrag och värderingar såsom de beskrivs i församlingsordningen
3. utrusta och vägleda församlingens olika ledare
4. säkra att undervisningen i församlingen vilar på Bibelns grund
5. övergripande ansvara för den pastorala omsorgen och själavården i församlingen, besluta i alla medlemsärenden samt ansvara för att föra förteckning över alla medlemmar
6. förbereda de ärenden som ska läggas fram för bearbetning och beslut i församlingen och som rör äldsterådets ansvarsområde
7. verkställa församlingens beslut som rör äldsterådets ansvarsområde.

Äldsterådet kan fatta beslut när minst hälften av dess ledamöter, bland dem äldsterådets ledare eller vice ledare, är närvarande.

Som äldsterådets beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

Vid äldsterådets sammanträden förs minnesanteckningar.

1. Valberedningen

Valberedningen består av tre till fem personer. Ledamöterna väljs för ett år i taget.

Valberedningens uppgift är att ge förslag till val av årsmötets funktionärer, ordförande och övriga ledamöter i styrelse och äldsteråd, revisorer, övriga ledarfunktioner och ansvarsuppgifter[[27]](#footnote-27) samt nya ledamöter i valberedningen.

Valberedningen ska ha dialog med styrelsen och äldsterådet och arbeta utifrån de ledarkriterier som anges i församlingsordningen.

1. Församlingens firma

Församlingens firma tecknas av den eller de som församlingen utser.

1. Ekonomiskt ansvar

Styrelsen får inte för församlingens räkning uppta lån eller inteckna, köpa, eller sälja fast egendom eller tomträtt eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt ansvar av större omfattning utan beslut i församlingsmöte eller årsmöte i varje enskilt fall.

1. Upplösning av församlingen eller samgående med annan församling

Beslut om upplösning av församlingen eller samgående med annan församling sker genom att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för förslaget. Mellan mötena ska det gå minst en månad.

Upplöses församlingen övergår all dess egendom med full äganderätt till Evangeliska Frikyrkan.

1. Stadgeändring och ändring av församlingsordningen

Förslag om ändringar av dessa stadgar eller av församlingsordningen lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet. Styrelsen ska överlämna förslaget till församlingen där styrelsen och äldsterådet också klargör sina synpunkter på förslaget.

Beslut om ändring av stadgarna sker genom att minst två tredjedelar av de röstande vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte, röstar för förslaget. Mellan mötena ska det gå minst en månad.

Beslut om ändring av församlingsordningen sker genom att minst två tredjedelar av de röstande i ett årsmöte röstar för förslaget.

1. Varje församling som är en förening har stadgar som klargör bland annat hur beslutanderätten är fördelad, hur ledarskap utses och hur församlingens ekonomi ska hanteras. Evangeliska Frikyrkan har tagit fram ett förslag till stadgar för en EFK-församling. Om församlingen är en organisatorisk del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan kan församlingens grund beskrivas i ett annat dokument som inte behöver kallas för stadgar. [↑](#footnote-ref-1)
2. I ”Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelse” kan man läsa mer om Evangeliska Frikyrkans teologiska profil som en evangelikal, baptistisk, missionell och karismatisk församlings- och missionsrörelse. [↑](#footnote-ref-2)
3. Denna formulering är hämtad från ”Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelse” antagen av EFKs kongress 2020. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se dokument ”Ordning för vigslar inom Evangeliska Frikyrkan”. [↑](#footnote-ref-4)
5. Här använder vi begreppet husgrupper. Församlingar använder olika begrepp som exempelvis hemgrupper, smågrupper, husförsamlingar eller cellgrupper. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se dokumentet ”Tystnadsplikten i Evangeliska Frikyrkan” som tydliggör och reglerar tystnadspliktens innebörd. [↑](#footnote-ref-6)
7. Om församlingen är en ideell förening är det alltid församlingens stadgar som reglerar frågorna om exempelvis ansvarsfördelning, beslutanderätt och hur ledarskap utses. Evangeliska Frikyrkan har utarbetat ett förslag till sådana stadgar.
Församlingen kan istället välja att organisera sig som ”Organisatorisk del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan”. Detta är en organisationsform som Kammarkollegiet reglerar. Då skapas ett kompletterande grunddokument till denna församlingsordning som reglerar bland annat hur beslut fattas, hur val av ledarskap sker samt anger ändamålet med den organisatoriska delen av trossamfundet. Mer information om detta kan du få hos EFKs Sverigeprogram. [↑](#footnote-ref-7)
8. Det är mycket viktigt att församlingsledningens, styrelsens och/eller äldsterådets ansvarsområde framgår av stadgarna. Om det inte är tydligt när församlingsordningen skrivs, bör församlingen ändra sina stadgar så att ledarskapets ansvar blir tydligt. [↑](#footnote-ref-8)
9. Denna punkt utgår om församlingen väljer att formulera sig enligt Alternativ 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Några församlingar kan välja att man också ska dela ”Del 3 – Vision, uppdrag, värderingar”. [↑](#footnote-ref-10)
11. Om församlingen väljer Alternativ 2 ska andra punkten i medlemskriterierna ovan, att man ”är döpt i Faderns, Sonens och den helige Andes namn,” utgå. [↑](#footnote-ref-11)
12. Om församlingen har avskilt diakoner skriver församlingen in även diakoner tillsammans med pastorer och missionärer i detta stycket. [↑](#footnote-ref-12)
13. Se dokumentet ”Pastor inom Evangeliska Frikyrkan”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tystnadsplikten för pastorer som också innebär tystnadsrätt, regleras i dokumentet ”Tystnadsplikt inom Evangeliska Frikyrkan”. [↑](#footnote-ref-14)
15. Församlingar med anställda är i regel med i Arbetsgivaralliansen som är en organisation för arbetsgivare. [↑](#footnote-ref-15)
16. Om församlingen tillhör flera samfund ska detta skrivas in här. [↑](#footnote-ref-16)
17. Om församlingen inte har reglerat detta i sin församlingsordning kan man skriva medlemskriterier direkt i stadgarna. För förslag på formuleringar se dokumentet ”Församlingsordning för en EFK-församling”. [↑](#footnote-ref-17)
18. Punkt k) och l) kan också beslutas av församlingsledningen. [↑](#footnote-ref-18)
19. Antal församlingsledningsmöten per år kan också sättas till fler eller färre. Detta beror mycket på hur stor församlingen är och hur omfattande verksamhet församlingsledningen ansvarar för. Det är viktigt att det antal som anges ses som ett absolut minimum. [↑](#footnote-ref-19)
20. Uppgiften att föreslå ”övriga ledarfunktioner och ansvarsuppgifter” kan tas bort och istället vara församlingsledningens ansvar att utse istället för årsmötet. [↑](#footnote-ref-20)
21. Om församlingen tillhör flera samfund ska detta skrivas in här. [↑](#footnote-ref-21)
22. Om församlingen inte har reglerat detta i sin församlingsordning kan man skriva medlemskriterier direkt i stadgarna. För förslag på formuleringar se dokumentet ”Församlingsordning för en EFK-församling”. [↑](#footnote-ref-22)
23. Om föreståndaren inte är äldsterådets ledare ska också föreståndaren vara med vid dessa möten. [↑](#footnote-ref-23)
24. Punkt k) och l) kan också beslutas av styrelsen. [↑](#footnote-ref-24)
25. Antal styrelsemöten per år kan också sättas till fler. Detta beror mycket på hur stor församlingen är och hur omfattande ansvar styrelsen har. Det är viktigt att det antal som anges ses som ett absolut minimum. [↑](#footnote-ref-25)
26. För att säkre ett gott samarbete mellan styrelse och äldsteråd är det av värde att några personer är med i båda grupperna. [↑](#footnote-ref-26)
27. Uppgiften att föreslå ”övriga ledarfunktioner och ansvarsuppgifter” kan tas bort och istället vara äldsterådets ansvar att utse istället för årsmötet. [↑](#footnote-ref-27)