*I projektet med arbetsnamnet ”En politisk kyrka? – en kritisk studie av deliberativ demokrati och teologins politiska bidrag” ställs frågan om teologins bidrag till en hållbar demokratisyn.*

Svenska kyrkans roll har under de senaste decennierna genomgått en omfattande förändring – från en del av statsapparaten till en aktör bland andra inom det så kallade civilsamhället.

Engagemang inom aktuella politiska frågor har fyllt en central funktion då Svenska kyrkan sökt etablera en delvis ny roll i samhället. Svenska kyrkan har bland annat tagit aktiv ställning för asylsökandes rättigheter, bedrivit ett långtgående miljöarbete och engagerat sig i arbetet mot global fattigdom och för mänskliga rättigheter. Begreppet demokrati har också lyfts fram som avgörande för kyrkans identitet – kyrkan har en demokratisk organisation men hon ska också verka för att demokratiska värden och mänskliga rättigheter respekteras. En central fråga är idag hur Svenska kyrkan ska förvalta och förhålla sig till sin identitet som ”folkkyrka”. Demokrati som folkstyre är en bärande tolkning av vad demokratin kan innebära också i ett kyrkligt sammanhang, men idén om ett ”folk” är problematisk både ur ett teologiskt och demokratiteoretiskt perspektiv.

Samtidigt kan vi se trender i omvärlden där både utbredande populism och teknokratism innebär ett ifrågasättande av värdet i demokratiska processer och praktiker. Det är en kritik som går ut på att ”eliten” inte känner eller lyssnar till ”folkets” vilja och den återfinns i den samhälleliga såväl som i den kyrkliga debatten. För den som vill värna en form av demokrati där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras finns anledning att vara vaksam och utsätta denna typ av retorik för fortsatt kritisk granskning. Det blir även viktigt att kunna erbjuda alternativa visioner för det politiska livet.

Ett sådant alternativ finns i det som benämns som en deliberativ modell för demokrati, ibland även samtalsdemokrati, vilken utgår från att dagens samhälle präglas av pluralism. Grundläggande är idén om att det är möjligt att föra en rationell dialog i olika politiska frågor. Tanken är då att medborgarna kan just deliberera, samtala, och att detta sker i en praktik som utmärks av att den styrs av det bättre argumentets kraft. Den deliberativa demokratimodellen sätter också fokus på civilsamhället och den tydliga funktion det har i stärkandet av medborgarnas demokratiska engagemang.

Omfattande forskning har bedrivits på temat religion i offentligheten och om religionens förändrade roll i samhället. Utifrån tesen om religionens återkomst i offentligheten har olika undersökningar fokuserat på vad detta innebär för politiken och för det demokratiska samtalet. Flera forskare hävdar även att religion och religiösa traditioner kan bidra till det politiska samtalet – frågan är inte längre *om* utan *hur* religionen inverkar på politiken.

Med utgångspunkt i denna problembeskrivning har projektet som mål att klargöra olika tänkbara former för kyrkans politiska engagemang. Dels syftar studien till att undersöka vilket bidrag den deliberativa demokratin kan ge till diskussionen om kyrkan som en politisk aktör. Men syftet är även att utifrån ett teologiskt perspektiv kritiskt granska den deliberativa demokratiska teorin för att därigenom undersöka vad för bidrag teologin kan ge till en normativ modell om politisk diskussion. Förhoppningen är att projektet kan bidra med förslag till hur kyrkan kan agera för att stärka demokrati men även till hur kyrkan kan förbättra sin interna demokratiska praktik.

**Engelsk version:**

The project with the working title *A Political Church? A Critical Study of Deliberative Democracy and the Political Contributions from Theology* seeks to investigate what possible contributions theology can give to a tenable model of democracy.

The role of the Church of Sweden has changed, in the last decades the church has gone from being a state institution to finding itself in a situation where it is one actor amongst many in the civil society. The active position that the church has taken in questions concerning refugee rights, sustainability, human rights and peace can be seen as part of the endeavor to find a somewhat new role in society. However engagement in these issues by the church haven’t gone without criticism. Many have questioned it claiming that it amounts to a form of political engagement irreconcilable with the church’s identity. At the same time, the Church of Sweden has a democratic organization with open elections of representatives to the different levels of church governance. Politics is in this sense built into the church’s infrastructure. A central question is what the Church of Sweden’s identity as a “national” church can mean today. The Church of Sweden has long had a dominant role in Swedish religious life and a majority of the population in Sweden belong to it. However the idea of a clearly distinguishable “people” is problematic both from a theological and from a democracy theoretical perspective. [[1]](#footnote-1)

Further, we are now facing a global situation of growing adherence to forms of political speech that question the usefulness of democracy. Both populism and the idea that society should be governed by technocrats challenge the value of democratic processes and practices, and thus, the democratic identity of modern societies.

Can these challenges be met? Deliberative democracy arguably offers an alternative vision of democratic rule. This model of democracy puts emphasis on the role of deliberation or conversation between citizens, accordingly politics is a practice where citizens can reason together and where it is the better argument that holds final force. In this model civil society is seen as a central arena as it is the forum for the will and opinion formation so central to democratic rule.

The idea of the return of religion has received much scholarly attention in the last decades. Today it is not so much a question of whether religion does play a role in politics, rather it is assumed that it does and the question instead becomes in what ways? Several researchers have also suggested that religious traditions can play a central role in work to strengthen citizen’s democratic engagements. The religious traditions offer various visions of the common life of society which can be scrutinized for possible contributions to democratic practices.

Based on these considerations this project seeks to investigate what possible contributions theology can offer to a model of deliberative democracy. As part of this endeavor the project will also conduct a critical analysis of deliberative democracy from a theological perspective.

1. It is important to underline that the question of theology’s engagement with politics, and democracy in particular, is not unique to the Church of Sweden or even Christianity or the Christian traditions. The focus of this project is not the Church of Sweden per se, rather it is the systematic theological reflection of different religious traditions of what democracy might mean in from a religious perspective. [↑](#footnote-ref-1)