HOMILIE  
**Na pastoor Munte**

Johannes 10,11-18 en Handelingen 4,8-12

**25 april 2021**

*Pol Hendrix*

In zijn toespraak noemt Petrus Jezus ‘de steen die door de bouwlieden werd afgekeurd’, zo hebben we gehoord in de eerste lezing. Jezus noemt zich vandaag, aldus het Johannes-evangelie, ‘de goede herder’. In beide beeldspraken kunnen we Jezus herkennen, maar ik herken er ook iets in van de situatie van onze kerk en vooral van diegenen die zich beroepshalve of vrijwillig pastoraal engageren in die kerk. Het is vandaag roepingenzondag en daarom wil ik daar toch even op ingaan.

Elke pastor – benoemd of niet – wil een goede herder zijn, zoals het woord ‘pastor’ ook suggereert! Maar de ene herder is de andere niet. De tijd van pastoor Munte is voorbij en de uitdagingen waarvoor de moderne pastor staat zouden de oren van pastoor Munte doen tuiten. Misschien dat hij zelfs zijn soutane over de haag zou smijten! Elke pastor dient vandaag zelf zijn of haar weg te vinden in de opdracht die hij of zij gekregen heeft. En hopelijk zal elke pastor daarvoor ook zijn of haar talenten en charisma’s inzetten. In de tijd van pastoor Munte en moeder Cent was het duidelijk wat je van een dorpspastoor en een moederoverste kon verwachten. In onze tijd is de situatie veel complexer en de meeste gelovigen, zelfs de kerkgaande, hebben geen duidelijk beeld van het takenpakket of de prioriteiten van hun pastores. En je zou zelfs kunnen zeggen dat ook niet alle pastores een duidelijk zicht hebben op wat hen te doen staat! Er is immers zo veel te doen dat je keuzes moet makenn Dat heeft te maken met het feit dat er te weinig pastorale krachten beschikbaar zijn, maar niet minder met de manier waarop nogal wat pastores eigenlijk proberen een moderne versie van pastoor Munte te zijn, want ze hebben het gevoel dat de mensen dat eigenlijk van hen verwachten. Hun aanvoelen is wellicht juist, maar moeten we wel zo met die verwachtingen omgaan? …

Er wordt veel van de pastor verwacht, zowel van onderuit als van bovenaf. Te veel! En dus worden sommigen verleid om uit al die verwachtingen een keuze te maken en daarmee hun pastorschap in te vullen. De mensen die achter die verwachtingen staan, kan hij of zij dan hopelijk tevredenstellen, maar wat met al die verwachtingen waarvoor hij of zij níét kiest? Men kan zich troosten met de gedachte dat men daarvoor bij iemand anders wel terecht zal kunnen. Ofwel denkt men: dat is niet mijn probleem, dat moeten ze in ’t bisdom maar oplossen. Voor pastores op jaren, die aan hun pensioen toe zijn of allang met pensioen hadden kúnnen gaan, moeten we terzake mild zijn. Toen zij begonnen, was het pastoor-Munte-model nog werkbaar. Maar het drama is dat de weinige jonge krachten die er zijn en er aankomen zich ook vooral tot dat model voelen aangetrokken. En nog erger is … dat ik soms wou dat ik het mezelf ook kon permitteren!

Maar gelukkig gaat het niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats om het omgaan met verwachtingen. Het gaat om het goede herderschap en wel in een tijd waarin het beeld van de herder en zijn kudde volkomen ontoepasselijk zijn geworden! Althans structureel, want spiritueel kunnen we er natuurlijk nog wel wat mee. De moderne pastor zal vooral een mens moeten zijn en geen functionaris. Zijn geloof zal in het leven geworteld moeten zijn en niet in boekenwijsheid. Zijn geloofwaardigheid zal meer liggen in hoe hij luistert dan in hoe hij spreekt. Het luisteren is daarenboven de basis van het bidden en dus kan je nog net zoals vroeger zeggen dat hij ‘biddend in het leven moet staan’. Hij zal dan ook een religieus mens moeten zijn in al zijn betekenissen, want verbondenheid zal een kernbegrip in zijn spiritualiteit moeten zijn. Verbonden met God én met mensen, maar ook specifiek met medepastores en andere medewerkers met wie hij ploeg vormt. Je bent in deze tijd nooit pastor in je eentje, ook niet met een groot geloof! Want het gaat erom om samen een visie te ontwikkelen en een stappenplan, om te weten naar welke goede weide we onderweg zijn. Daarvoor heb je medestanders nodig, vooral omdat je ondertussen nog aandacht moet hebben voor elk gekwetst of verloren schaap. Wie alleen maar aandacht heeft voor het brede panorama, mist de schoonheid van het kleine bloempje voor (of onder!) zijn voeten.

Die aandacht is dus heel belangrijk, temeer omdat de kerk in zichzelf erg verdeeld is. Er zijn grote spanningen tussen visies, tussen beleid en basis, tussen behoudsgezinde en vernieuwende krachten. Nogal wat pastoraal geëngageerde mensen voelen zich als de steen die afgekeurd wordt. We willen samen bouwen aan de kerk, maar de bouwheren keuren nogal wat stenen af. Dat is zeer ontmoedigend voor vele goede herders. Hoe groot je geloof en je toewijding ook zijn, dat kan een extra belasting zijn die soms te zwaar om dragen is. Reden te meer om niet als een would-be pastoor Munte je pastoraat in te vullen, maar in verbondenheid met een kring van medestanders het visioen levend te houden. Het komt dan ook goed uit dat we vandaag de blauwe kaars hebben aangestoken die, volgens sommige bronnen, staat voor trouw, volharding en oprechtheid. Als we vandaag bidden om roepingen, ook specifiek pastorale roepingen, mogen die eigenschappen dan ook te vinden zijn bij elke kandidaat die de heilige Geest naar ons toe stuurt.