**Naar de pastor of naar de hulpverlener?**

Het zou best kunnen dat je er wel eens over nagedacht hebt om een gesprek te hebben met een pastor. Het zou ook nog kunnen dat je het uiteindelijk toch maar niet gedaan hebt vanwege het woord ‘pastoráát’. Je wilt wel praten maar liever niet met een dominee-achtig figuur. Zo’n vrouw of man gaat wellicht zitten preken en daaraan heb je geen behoefte. Hier grijp ik in. Ik hoor een misverstand doorklinken. Pastoraat is uiteraard niet: iemand spreekt een beetje dwingerig met een hulpvrager over God. Wat is volgens mij (studenten)pastoraat dan wel? Wat is het verschil met hulpverlening?

 Ik kan het niet beter zeggen dan aan de hand van… een bijbeltekst. Die lees ik trouwens vaak na een eerste gesprek met een student. In Psalm 27:11 bidt David het volgende*: ‘Here leer mij Uw weg, leid mij op een rechte weg.’* Dan gaat hij weer verder over vijanden. Die zijn het probleem. Hij wil aan zijn tegenstanders ontsnappen over een goed begaanbare weg. Dat schiet tenminste op. Er zijn niet rechte wegen met heuvels en dalen. Hoogtepunten en dieptepunten. Zet maar over naar het gewone leven. Voor- en tegenspoed wisselen elkaar af. Er zijn ook niet rechte wegen door de vele kruisingen en splitsingen en soms maakt een mens de verkeerde keuzes en dat schiet ook niet op. De weg wordt een slingerweg. Dat kan ook de levensweg zijn. Na drie studies weet je nog niet welke kant je op zult gaan.

 Wat doet een hulpverlener? Als je bij hem / haar aanklopt, zoekt hij met jou naar een begaanbare weg uit je problemen. Soms heb je daarvoor alleen maar meer cognitief inzicht nodig. Soms therapie die zich meer op het gevoelsleven, ervaringen of het gedrag richt. Therapie kan zich ook richten op de context (gezin). Prachtig als dat werkt! Zo kun je ontsnappen aan moeiten, pijnlijke herinneringen en onzekerheden die je psychisch terneerdrukken. Zo kun je leren jezelf beter te hanteren. Keuzes maken gaat je misschien na de hulpverlening ook beter af.

 David zegt echter meer en nota bene zegt hij dat ook nog eerder dan de zin ’leid mij op een rechte weg’. Daaraan voorafgaand bidt hij: ‘Here leer mij Uw weg’. Hij wil heel graag een rechte weg vinden uit de moeilijkheden. Eerst vraagt hij dat het de weg van God zal zijn. Het wenst dat de rechte weg ook de juiste weg is. Gods weg gaan is: God navolgen. Het is: gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. De rechte weg die David zoekt is niet zondermeer een makkelijke weg. Hij bidt niet: ‘God geef mij een snelle, makkelijke weg!’ Nee, hij vraagt om Gods weg en dan pas bidt hij dat het een goed begaanbare weg uit zijn moeilijkheden is.

 Wat doet een pastor? Hij / zij doet veel van wat een hulpverlener doet. Luisteren. Achtergronden ontdekken. Verhelderen. Inzicht geven. Het thema ‘gevoel’ aan de orde stellen. Praten over zelfbeeld en relaties. Het wordt niet (langdurig) therapeutisch. Daarvoor moet een pastor doorverwijzen naar een echte hulpverlener. Het eigene van de pastor is dat hij met de student óók zoekt naar Gods weg. Wat leert God over omgaan met onszelf of met schuld en vergeving of met moeilijke ouders? Hoe kan God pijn wegnemen?

 Je zou het zo kunnen zeggen: de hulpverlener gaat aan de slag met de tweede regel van Davids gebed. De pastor neemt de eerste regel erbij. Het mooiste is als het samenvalt: Gods weg is de weg uit de moeiten.

 Kan een niet gelovige of anders gelovige aankloppen bij een (studenten)pastor? Jazeker! Maar waarschijnlijk anders dan een christelijke hulpverlener die een niet christelijke cliënt krijgt, zal de pastor wel expliciet vragen naar de aanwezigheid of afwezigheid van God in het leven. Luisteren en de ander serieus nemen is plicht en vragen staat vrij. Dat geldt in elke relatie van twee kanten.