Homilía XIII Domingo del tiempo ordinario

Año litúrgico 2019 - 2020 - (Ciclo A)

Las palabras de Jesús en el evangelio de hoy son de una exigencia muy radical: “El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí”.

Para entender bien estas exigencias hemos de ir al contexto en que se escribieron. En aquel tiempo algunos cristianos habían optado por seguir una vida itinerante, en pobreza y desprendimiento de todo, para anunciar el Reino de Dios, como había hecho Jesús. Habían dejado la comodidad de sus hogares y el calor de sus familias para ir allí donde hiciera falta poner la luz del evangelio. Desde ahí se entiende esta llamada a posponer la familia y toda relación humana, porque el seguimiento a Jesús es lo más importante.

La amenaza de la cruz tenía que aceptarse como parte del riesgo asumido, porque el Imperio de Roma era enemigo del Reino de Dios y perseguía y crucificaba a muchos cristianos.

Una vez entendido el contexto histórico del evangelio de hoy, intentemos ahora aplicar este evangelio a nuestro momento presente. ¿Qué puesto ocupa en nuestro corazón el seguimiento de Jesús? ¿Es lo primero y más importante? ¿O dejamos que otras realidades ocupen su lugar? Recordemos que cuando eso ocurre, estamos incurriendo en idolatría, porque un ídolo es cualquier realidad creada, que le quita el primer puesto que corresponde solo al Creador.

Y si Jesús quiere el primer puesto, no es porque Él necesite nuestro amor. Jesús reclama el primer puesto porque solo poniéndole a Él en el centro de nuestro corazón, podremos amar como Él ama. Si dejamos que Jesús actúe en nuestra vida, amaremos más y mejor a todos, sin condiciones, gratis e incondicionalmente.

Y asumir la cruz hoy… ¿Qué significa? Para las comunidades de Mateo ser cristiano era luchar por el Reino de Dios y su Justicia, lo que podía acarrear la persecución y la muerte, debido a la oposición del imperio romano. Para nosotros… ¿Cuál es hoy el “imperio romano”? ¿Luchamos contra la injusticia buscando ante todo el Reino de Dios, asumiendo la cruz que eso puede significar? ¿O preferimos callar o mirar para otro lado cuando vemos la vulneración de los derechos fundamentales de tantos seres humanos humillados por la miseria y la exclusión social?

Que el Señor nos ayude a ser valientes y a seguirle donde quiera que nos lleve, aunque eso suponga renuncias y cruz, porque sabemos que, como decía san Pablo en la segunda lectura: “Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él” (Rom 6, 5).

Mn. Antoni Reina

Homilia XIII Diumenge del temps ordinari

Any litúrgic 2019 - 2020 - (Cicle A)

Les paraules de Jesús en l'evangeli d'avui són d'una exigència molt radical: “Qui estima al pare o a la mare més que a mi, no és bo per venir amb mi; qui estima als fills o les filles més que a mi, no és bo per venir amb mi; qui no pren la seva creu i m´acompanya, no és bo per venir amb mi”.

Per entendre bé aquestes exigències hem d'anar al context en què es van escriure. En aquell temps alguns cristians havien optat per seguir una vida itinerant, en pobresa i despreniment de tot per a anunciar el Regne de Déu com havia fet Jesús. Havien deixat la comoditat de les seves llars i el calor de les seves famílies per a anar allí on fes falta portar la llum de l'evangeli. Des d'aquí s'entén aquesta crida a posposar la família i tota relació humana, perquè el seguiment a Jesús és el més important.

L'amenaça de la creu havia d'acceptar-se com a part del risc assumit, perquè l'Imperi de Roma era enemic del Regne de Déu i perseguia i crucificava a molts cristians.

Una vegada entès el context històric de l'evangeli d'avui, intentem ara aplicar aquest evangeli al nostre moment present. Quin lloc ocupa en el nostre cor el seguiment de Jesús? És el primer i més important? O deixem que altres realitats ocupin el seu lloc? Recordem que quan això passa, estem caient en idolatria, perquè un ídol és qualsevol realitat creada que li treu el primer lloc que correspon només al Creador.

I si Jesús vol el primer lloc, no és perquè Ell necessiti del nostre amor. Jesús reclama el primer lloc perquè només posant-lo a Ell al centre del nostre cor, podrem estimar com Ell estima. Si deixem que Jesús actuï a la nostra vida, estimarem més i millor a tots, sense condicions, gratis i incondicionalment.

I assumir la creu avui… Què significa? Per a les comunitats de Mateu ser cristià era lluitar pel Regne de Déu i la seva Justícia, la qual cosa podia implicar la persecució i la mort, a causa de l'oposició de l'imperi romà. Per a nosaltres… Quin és avui el “imperi romà”? Lluitem contra la injustícia buscant abans de res el Regne de Déu, assumint la creu que això pot significar? O preferim callar o mirar per a un altre costat quan veiem la vulneració dels drets fonamentals de tants éssers humans humiliats per la misèria i l'exclusió social?

Que el Senyor ens ajudi a ser valents i a seguir-li allà on ens porti, encara que això suposi renúncies i creu, perquè sabem que, com deia sant Pau en la segona lectura: “Si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb Ell” (Rom 6, 5).

Mn. Antoni Reina