**Gelovig leven, gelovig bekeken.**

**Het sacrament van het gewijde ambt.**

U heeft kunnen lezen hoe het sacrament van het huwelijk door de tijden is ontstaan en wat zij als sacrament in zich draagt, de wederzijdse liefde bezegeld door God.

In analogie met het sacrament van het huwelijk bekijken we nu het sacrament van het gewijde ambt. Zoals de wijze waarop man en vrouw zich in het huwelijk geheel vrij geven aan elkaar in een exclusieve relatie, zo wil de priester zich geven aan God en zijn volk in navolging van Jezus Christus, geheel vrij en exclusief. De wijdeling geeft op drie vragen zijn Jawoord aangevuld met de zin:’ Ja ik wil, met de hulp van Gods genade’. Het exclusieve m.b.t. het priesterambt draagt in zich dat hij niet huwt om geheel en al vrij te zijn voor God, de navolging van Christus en het aan hem toevertrouwde Godsvolk. Op geheel eigen wijze, namelijk die van het priesterambt, geeft de priester inhoud aan het feit dat alle gelovigen geroepen zijn tot priester, herder en profeet. Op een soortgelijke wijze geeft de gewijde diaken zijn leven inhoud door het daadwerkelijke liefdeswerk van de Heer (werken van barmhartigheid) in woord en daad uit te dragen en te leven in het leven van alle dag. Het diakenambt is soms van permanente aard maar veel vaker van ‘tijdelijke’ aard namelijk als voorlaatste stap tot de priesterwijding. Ik heb expres tijdelijk tussen aanhalingstekens gezet omdat het diaken zijn niet verdwijnt na de priesterwijding maar aanvullend en versterkt ‘onderdeel’ blijft van de priester en de bisschop, aartsbisschop, kardinaal en zelfs de Paus.

Als voornaamste taak heeft de priester de belofte afgelegd elke dag de eucharistie te vieren en de vieringen te verzorgen in de weekenden. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat het priesterschap hier zijn hoogtepunt vindt op gelijke wijze waarop de eucharistie voor alle gelovigen, bron en hoogtepunt van het gelovig leven behoord te zijn. Naast het vieren van de eucharistie heeft de priester de taak tot de bediening van alle sacramenten op de priesterwijding na, die is voorbehouden aan de bisschop. De kerk heeft het vanuit de Schrift en de Traditie zo geregeld dat het bedienen van de sacramenten die ingesteld zijn door de Heer zelf, te bedienen vanuit het gewijde ambt, door priesters dus. In de priesterwijding worden dan ook de handen gezalfd met heilige Chrisma (olie vermengd met rozenolie waarover de heilige Geest is afgeroepen, gewijde olie in de Chrismamis, gewijd op de woensdag voor Witte Donderdag) als teken dat doorheen deze gewijde handen en gewijde persoon, het Jezus zelf is die handelt. Het is juist ook de belangrijke taak van de priester dat naast het vieren van de eucharistie en de bediening van de sacramenten hij zich toelegt op de zielzorg. In het dagelijkse bestaan is dat de taak waarop alle gelovigen een beroep op hem mogen doen, ja zelfs alle mensen die de nabijheid van de priester zoeken.

Zorg voor de ziel houdt meer in dan men aanvankelijk misschien zou vermoeden. Het draagt een breed spectrum in zich en verbind en behelst de gehele mens in zijn wandel en handel. Het zijn de huisbezoeken, de ziekenbezoeken, de doopgesprekken en de dagelijkse omgang met besturen en werkgroepen waarin de priester de zielzorg bedrijft. In de handel en wandel van de priester moet Jezus als het ware te zien zijn. In zijn spreken, zwijgen, doen en laten mag de priester een teken van tegenspraak zijn zoals Jezus dat was in zijn tijd en is voor ons mensen in de huidige tijd.

Het is de geleefde Blijde Boodschap van Jezus die mensen mogen ondervinden in het contact en de samenwerking met de priester. Zorg hebben voor elkaar en zielzorg specifiek gaat dan ook niet samen met de ‘macht’ die priesters wel eens wordt toegedicht door het al dan niet dragen van priesterkleding en boord. Sinds Vaticanum II is er veel meer samenwerking en samenspel ontstaan tussen het gewijde Godsvolk en de Leken en dat is pure winst. Veel meer dan vroeger zijn zij complementair, aanvullend en versterkend, en komen zij beide de parochie en het geloofsleven ten goede.

In deze tijden van fusies en nauwere samenwerking tussen geloofsgemeenschappen en parochies wordt er van de priesters van vandaag geëist dat zij, en dat behoren ze altijd te zijn van alle tijden, bruggenbouwers zijn. Bruggenbouwers die met collegialiteit van bestuur het gelovige, sacramentele leven waarborgen in de aan hun zielzorg toevertrouwde Godsvolk. Bruggenbouwer is de vertaling van Pontifex, titel van de Paus. Een priester die tot Bisschop gewijd wordt, wordt gevraagd door de Paus als plaatselijke opperherder van de aan hem toevertrouwde parochianen in zijn bisdom op te treden... Als onontbeerlijk ambt binnen onze kerk willen we dan ook samen bidden voor onze Paus, Bisschop, voor alle priesters, diakens en voor de priesterstudenten waarmee ons bisdom gezegend is. Voor alle parochies en parochianen in deze tijd van onzekerheid maar hopelijk van gezegende daadkracht en betrokkenheid naar de toekomst toe. Als bruggenbouwers voor en met elkaar.

Pastoor J. Deuling