Ufordringsbildet er et ord som blir brukt i våre sammenhenger, For meg e utfordringsbildet at eg e usikker på om me – Den norske kirke, ønska å vere ei landsdekkande folkekirke. Eg synes eg ser trekk av forslag og ordninger som e med å favorisere dei som allereide har tilgang på mest. Vekta repr. Ka i all verden er det som gjer at 7 folkevalgte fra folkerike bispedømmer ikkje klarar å formidle det som skal til på vegne av sitt bispedømme når dei er her på kirkemøtet? – da er det kjøttvekta som e viktig, altså spørsmål om makt, uten tvil mest i spørsmål om ressurser.

Eg bur i Sør- Hålogaland bispedømme me har lange avstandar, lang kystlinje og noken havstykke. Det krev tid og pengar og god planlegging for å vere kirke på dei ulike plassane. Mange plassar så er den norske kirke det einaste kristne som fins, der er hverken andre kristne kirkesamfunn eller kristne organisasjonar – då blir me, den landsdekkende folkekirken særdeles viktig.

Det blir ein stor forskjell til Oslo kan du bevege deg rundt i heile bispedømmet til mange ulike tilbud for ein 24timers billett. Når små øysamfunn – som klarar å ta vare på bedehuset sitt, får redusert antall gudstjenste pr år til nesten ingen, er det noke som ikkje stemmer i korsn me fordela dei felles ressursane me har.

CO 2 regnskap er ei ordning som har ført til at me betale tilbake pengar fordi me har brukt for mykje pengar på flyreise. Det er prisen på flybilletten som avgjer kor mykje CO2 som e innafor – eit system som går over min forstand – men ordning som gjer det vanskeligere å fungere som organisasjon, og som igjen har betydning for rekruttering både til stillinger og til styringstjeneste – ordninga e med på forsterke det som er i mitt utfordringsbilde – korleis skal me Den norske kirke vere ei landsdekkande demokratisk folkekirke for folk der dei faktisk bur.