**Homilie op de 31e zondag door het jaar C: Een klimpartij met heilzame gevolgen (Lc. 19, 1-10)**

Tielt, 3 november 2013

Dat hebben we allemaal wel eens gehoord of zelf meegemaakt: dat je iemand niet wil zien of dat je voelt dat anderen jou niet willen zien.

Vandaag horen we het verhaal van Zacheüs. Hij was klein van gestalte, vertelt Lucas. Maar hij was klein gemaakt, want de mensen zagen hem niet staan. Letterlijk en figuurlijk, Ze liepen hem voorbij. Terecht, zou je zeggen. Want in Jericho was hij de baas van het belastingkantoor. Hij was rijk geworden door de tol die hij opeiste uit naam van de vijand, de Romeinse bezetter. Een verrader, een collaborateur en een dief was hij, iemand met vuile handen en daarom door alle rechtgeaarde Joden als onrein bestempeld. Ze zagen hem niet staan. En hoewel hij schatrijk was, voelde hij zich arm, omdat hij, “een grote jongen”, werd gekleineerd en geminacht.

Het zou wel best kunnen zijn dat Zacheüs juist daardoor grote belangstelling had voor Jezus. Van de belastingplichtige klanten had hij veel over de jonge profeet uit Nazareth gehoord: dat hij opzienbarende wonderen verrichtte en dat er van zijn prediking een gezag uitging waar de Schriftgeleerden uit Jerusalem niet tegen op konden. Zo’n man zou Zacheüs wel eens willen ontmoeten. Misschien zou hij bij Hem vinden wat hij in het contact met andere mensen tekortkwam. Maar rechtstreeks naar Hem toe gaan, dat was een brug te ver, daar was hij nog niet aan toe.

Daarom klimt hij in een boom om Jezus toch te kunnen zien. Hij wil vanuit de verte, onopgemerkt, Jezus observeren, eerst letterlijk de kat uit de boom kijken. Hij zit als een kwajongen verscholen tussen de takken.

Maar het is natuurlijk niet op de eerste plaats vanwege zijn komische klimpartij dat de kleine tollenaar van Jericho tot op onze dagen een bekende persoonlijkheid is gebleven. Lucas heeft met zijn verhaal iets belangrijkers voor. Hij wil ons op aanschouwelijke wijze duidelijk maken dat er in het hart van die man, ondanks zijn twijfelachtige reputatie, iets ongerepts leefde: een jeugdige nieuwsgierigheid en misschien ook wel een verlangen naar een betere manier van leven. Hij mocht dan zijn zinnen gezet hebben op geld en bezit, hij had niet zijn hele ziel aan de duivel verkocht. Diep in zijn hart was een vaag vermoeden levend gebleven van rijkdommen die niet met de rekenmachine te waarderen zijn. Er was een heimwee in hem blijven bestaan naar menselijk geluk, naar sociale waardering. Want hij voelde dat hij door de meeste mensen met de nek werd aangekeken. Dat veroorzaakte een knagende pijn in zijn ziel. Op zijn beste momenten wilde hij dat het anders kon, dat hij rijk wou zijn aan dingen die hem echt gelukkig zouden maken.

Toen kwam Jezus, precies op tijd, voorbij. Hij zag hem, die niemand wilde zien. Hij begreep feilloos wat er omging in het hart van die man. Hij keek omhoog en tegen hem aan wie de andere mensen geen blik gunden, zei Hij: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn.” Het initiatief gaat van Jezus uit. Hij plukt de man als een bijna rijpe appel van de boom. Tot groot ongenoegen en gemor van de omstaanders. Maar door die benadering, door die ontmoeting, vertelt het verhaal, verandert Zacheüs als een blad aan de boom. Hij trad op de Heer toe en zei: “Bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen en, als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.”

De houding van Jezus is een sterke boodschap voor ons allen. We plaatsen veel mensen in kastjes. We zetten elkaar te vlug in hokjes: “Die hoort daar thuis, want…”, en: “Die is niet onze soort; die moeten we niet zien; met die houden we ons niet op.”

Dat alles staat haaks op wat Jezus doet. Die is, volgens eigen zeggen, niet gekomen voor de gezonden, maar voor hen die genezing nodig hebben. Die laat de hele kudde achter om het ene verdwaalde schaap te zoeken en Hij leert dat zij die door ons over het hoofd worden gezien, door God worden bemind.

Al wat klein en onaanzienlijk is, is waardevol voor God. Heel mooi staat het geschreven in de eerste lezing uit het Boek Wijsheid: “Heel de aarde is voor U, God, als een stofje op de weegschaal, als een vroege dauwdruppel die neervalt op aarde. Maar Gij ontfermt u over allen… Gij let niet op de zonden der mensen, opdat ze tot inkeer komen. Gij houdt van alles wat bestaat en Gij heerst vol liefde over al wat leeft.”

Ieder mens is Gods schepping en daarom heeft iedere mens veel in zich dat waardevol is. Terwijl wij wel eens te vlug denken: “Die of die kan van mij de boom in”, haalt Jezus zo iemand er juist uit. Hij zegt: “Ik wil in jouw huis zijn”, wat wil zeggen: Ik hoor bij jou thuis en jij bij Mij.

En de kleine Zacheüs groeit van de waardering die hij krijgt en die waardering maakt van hem een ander, een beter mens.

 Gabriël Buyse, pastoor-deken em. Tielt