**Domingo 4 de octubre de 2020. SEMANA XXVII TIEMPO ORDINARIO.**

En el evangelio de hoy Jesús propone una parábola que va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. La viña simboliza el pueblo elegido por Dios, y los viñadores representan a los dirigentes del pueblo, estos sacerdotes y ancianos a los que Jesús dedica esta parábola.

La parábola no puede ser más provocadora. Está diciendo que los viñadores maltrataron primero a los enviados del amo de la viña, y después incluso al mismísimo hijo del amo, al que despreciaron y asesinaron. Es una forma alegórica de decir que los sacerdotes y ancianos son responsables del martirio de los profetas y de Jesús.

Y ¿Cuál es la reacción del amo de la viña? No hará matar a los viñadores, como le sugieren a Jesús los oyentes de su parábola. Dios no es asesino ni vengativo. Pero le pasará la viña a otros que la hagan fructificar.

Dios nos tiene a todos encomendada una porción de viña que cuidar. Es una porción que va con nuestro nombre y apellidos. Es nuestra misión. Otro no la puede cuidar por mí (porque entonces sería la misión de otro). He aquí la gran responsabilidad que el Señor ha dejado en nuestras manos. Eso que yo no haga, quedará eternamente sin hacer…pero esto que digo no es para cargarnos de culpa y de miedo, sino para urgirnos a la generosidad en la entrega y emplearnos a fondo, con todos nuestros talentos (sin enterrar ninguno) al servicio del Reino.

La primera lectura nos dice que Dios esperaba obtener frutos de justicia y derecho y solo obtuvo injusticias y el grito de los oprimidos. ¿Qué diría Dios ahora de nuestro mundo y de nuestra iglesia? Sin duda el grito de los oprimidos y las injusticias continúan… ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué respuesta estamos dando? Ojalá cada día nos comprometamos más en favor de un mundo más justo, fraterno y solidario, sin escatimar esfuerzos y haciendo lo que esté en nuestra mano por hacer del mundo un hogar donde todos podamos vivir dignamente, como una familia de hermanos, unidos y en paz.

Mn. Antoni Reina

SETMANA XXVII TEMPS ORDINARI. CICLE A. CURS 20/21
A l'evangeli d'avui, Jesús proposa una paràbola que va dirigida als sacerdots i als ancians del poble. La vinya simbolitza el poble triat per Déu, i els vinyaters representen als dirigents del poble, aquests sacerdots i ancians als quals Jesús dedica aquesta paràbola.
La paràbola no pot ser més provocadora. Està dient que els vinyaters van maltractar primer als enviats de l'amo de la vinya, i després fins i tot al mateix fill de l'amo, al qual van menysprear i van assassinar. És una forma al·legòrica de dir que els sacerdots i ancians són responsables del martiri dels profetes i de Jesús.
I Quina és la reacció de l'amo de la vinya? No farà matar als vinyaters, com li suggereixen a Jesús els oïdors de la seva paràbola. Déu no és assassí ni venjatiu. Però li passarà la vinya a uns altres que la facin fructificar.
Déu ens té a tots encomanada una porció de vinya que cuidar. És una porció que va amb el nostre nom i cognoms. És la nostra missió. Un altre no la pot cuidar per mi (perquè llavors seria la missió d'un altre). Heus aquí la gran responsabilitat que el Senyor ha deixat a les nostres mans. Això que jo no faci, quedarà eternament sense fer…però això que dic no és per a carregar-nos de culpa i de por, sinó per a urgir-nos a la generositat en els nostres compromisos cristians i emprar-nos a fons, amb tots els nostres talents (sense enterrar cap) al servei del Regne.
La primera lectura ens diu que Déu esperava obtenir fruits de justícia i dret i només va obtenir injustícies i el crit dels oprimits. Què diria Déu ara del nostre món i de la nostra església? Sens dubte el crit dels oprimits i les injustícies continuen… Què fem nosaltres? Quina resposta estem donant? Tant de bo cada dia ens comprometem més en favor d'un món més just, fratern i solidari, sense escatimar esforços i fent tot el que puguem per fer del món una llar on tots puguem viure dignament, com una família de germans, units i en pau.

Mn. Antoni Reina