**Letra Nër 445**

**Një Letër Dashurie - Shkurt 2023**

**40 vjet: duke thirrur për kthimin**

*“Kthehuni e besojini Ungjillit” (**Mk 1,15); “Atëherë Shpirti i Hyjit e çoi Jezusin në shkretëtirë që ta tundojë Djalli” (Mt 4,1)*

**At. Ricardo E. Facci**

Hogares Nuevos në 40 vitet e tij nuk ka bërë gjë tjetër veçse të shpallë në mënyrë kerygmatike Krishtin, dhe nga ky njoftim një thirrje shumë konkrete për ta kthyer fytyrën tonë personale, bashkëshortore dhe familjare drejt Krishtit: ky është kthimi. Kjo është ajo që, në fund të fundit, Zoti bën në secilin prej nesh: na befason, na do dhe na thërret të ndryshojmë jetën tonë. Ai na fton që të mos e shohim më si Dikë i largët, dhe ta shohim si një Zot me ne dhe në ne.

Në këtë muaj, ne fillojmë një Kreshmë të re. Pra, mund të pyesim veten: Çfarë tjetër mund të më thotë kjo Kreshmë? Tashmë kemi përjetuar shumë Kreshma, disa më shumë, të tjerë më pak. Por në të gjitha, a e kemi marrë seriozisht këtë kohë liturgjike që na ofron Kisha?

Kreshma është një shkollë e vërtetë e jetës. Në të, ne mësojmë të jetojmë. Ose, duke përdorur një shembull tjetër, mund të themi se Kisha na fton çdo vit, si trajneri që fton atletët në stërvitje. Pa stërvitje është e pamundur të fitosh, nuk është e mundur të fitosh një kampionat botëror. Stërvitja është e nevojshme për të fituar një kurorë të shkatërrueshme, të cilën pak kohë më vonë, shumë pak njerëz do ta mbajnë mend, e cila në një moment do të regjistrohet vetëm në statistika. Imagjinoni një kurorë që lidhet me Mbretërinë, me qiejt, me lumturinë e përjetshme, jo kalimtare as jetëshkurtër. Një sportist serioz e di se duhet të bëjë përpjekje dhe të ketë shumë disiplinë dhe kështu performanca e tij do të përmirësohet. Për të krishterët, objektivi i stërvitjes së Kreshmës është të bëhen dishepuj më të mirë, të jenë më afër Zotit, të forcojnë miqësinë tonë me Të, ta jetojmë më intensivisht gjendjen tonë si fëmijë të Zotit. Dhe ushtrimet e mëdha, të rekomanduara për stërvitjen tonë, janë lëmoshë, lutja dhe agjërimi.

Gjatë kësaj periudhe kreshmore, le ta lejojmë Zotin të na flasë, dhe ne të ecim në rrugën e Kreshmës me bujari, besim dhe duke marrë përsipër “rrezikun” që Zoti të na bëjë dishepuj më të mirë, fëmijë më të mirë të Zotit, njerëz më të mirë, çifte më të mira, familje më të mira, rregulltarë më të mirë, bashkësite më të mira.

Le të fillojmë duke medituar fjalët e Jezusit para tunduesit: “Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e Hyjit” (Mt 4,4), Ushqimi i shpirtit tonë dhe gjithashtu forca jonë në luftën e jetës duhet të na shtyjë të pëlqejmë Zotin dhe jo idhujt skllavërues.

Kreshma, si shkollë e jetës, na bën të zbulojmë përvojën e shkretëtirës. Shkretëtira është një vend ku gjithçka është e pakët, sidomos gjërat themelore: ujë, ushqim, rehati... Është përvoja e të mbeturit pa sigurinë e qyteteve tona. Kur na mungon gjithçka, jemi më të gatshëm të besojmë premtimet e lehta që na japin zgjidhje të shpejta: domethënë tundimet.

Shkretëtira, si Kreshma, janë vende kalimi drejt diçkaje më të mirë: atje mund të takojmë Zotin. Hyji na jep këtë mundësi për të përjetuar, ballë për ballë, praninë dhe dashurinë e Tij; dhe gjithashtu, të jemi në gjendje të zbulojmë atë që është në zemrën tonë; ne duhet të shqyrtojmë nëse e duam me gjithë zemër, dhe nëse e duam më shumë se vetë jetën tonë dhe të mirat materiale që na ofron bota. Zoti tashmë e di përgjigjen, ne duhet të jemi objektivisht të vetëdijshëm për atë që është brenda nesh.

Ndërsa Izraeli kishte qenë i pabesë dhe rebel kundër Zotit në shumë raste, Jezusi, Biri i Hyjit që u bë njeri, bëri të kundërtën: Ai e lejoi veten të udhëhiqej nga Shpirti Shenjtë për të na treguar se zemra e Tij nuk ishte e përkushtuar “ndaj dy zotërinjve”, as nuk ishte i ndarë, por përkundrazi, Ai u vu tërësisht në duart e Atit dhe Ai donte vetëm të bënte vullnetin e Tij: të çonte gjithë njerëzimin drejt shpëtimit, drejt lumturisë së vërtetë.

Le të mësojmë nga Jezusi. Teksti ungjillor i tundimeve na thotë se “Shpirti i Hyjit e çoi Jezusin në shkretëtirë që ta tundojë Djalli”. Ne gjejmë në këtë shumë mësime. Pavarësisht se ishte Biri i dashur i Atit dhe ishte i mbushur me Shpirtin, Jezusit iu desh të përballej me Djallin, të luftonte kundër tundimit. Ky mësim është thelbësor për ne: ne jemi të pagëzuar, Hyji na do si fëmijë të vërtetë, ne kemi hirin e Shpirtit Shenjtë, por jeta jonë është një betejë e vazhdueshme kundër djallit, kundër forcave të errëta që përpiqen t'i kundërvihen Zotit dhe na largon nga projektet e tij të mira.

Një mësim shumë i qartë për ne është qëndrimi i Jezusit përballë tundimeve, pasi ai tregon një zemër njerëzore, por edhe një zemër e një 'Bir'. Ai në asnjë moment nuk u largua nga Ati, sado joshëse të ishin tundimet. A qëndrojmë të patundur në Atin përballë ndryshimeve, problemeve dhe sfidave të jetës? Të përballur me kaq shumë joshje që shoqëria na paraqet, a jemi të aftë t'i mbajmë sytë tek Ati i qiellit dhe më pas të marrim vendimet e duhura?

Tundimi i parë: “Nëse je Biri i Hyjit, urdhëro që këta gurë të shndërrohen në bukë!”. Ka situata që e bëjnë njeriun të mendojë për dikë që zgjidh të gjitha problemet e jetës në një çast magjie. Jezusi mori gjendjen tonë njerëzore, prandaj, duke qenë se ne nuk jemi magjistarë, Ai nuk ishte magjistar. Jezusi kishte nevojë për bukë materiale, por sado domosdoshme të jetë, nuk mjafton vetëm kjo. Ne gjithashtu duhet të ushqehemi shpirtërisht, nga ajo që del nga goja e Zotit. Në familjen tonë jeta shpirtërore ka përparësi apo zbret në vendet e fundit?

Në tundimin e dytë djalli i thotë: “Hidhu poshtë… engjëjt do të të mbajnë para duarsh, që këmba jote të mos vritet në ndonjë gur”. Thënia thotë: “Zoti të ndihmon por ti luaj këmbët e duart vet”. Ne duhet të ecim në rrugën e jetës, me gjithë besimin tek Ati. A e bëjmë këtë? A ua përçojmë këtë besim të gjithë anëtarëve të familjes sonë?

Dhe në tundimin e tretë, Djalli i thotë Jezusit: “Të gjitha këto do të t’i jap nëse bie përmbys para meje e më adhuron”. Djalli e nxit Jezusin të zgjedhë idhujtarinë, e fton të ndahet nga Hyji Atë dhe, më pas, të ndryshojë “zotërinë”. Është shumë e lehtë të harrosh atë që Zoti bën për ne dhe të biesh në format e shumta të idhujtarisë. Idhujt janë joshëse, ndihen, shihen, preken, por gjithmonë kërkojnë jetën tonë si shkëmbim, e shtypin njeriun, e robërojnë. Ata gjenerojnë një mirazh që na bën të mos shohim të vetmin Zot të vërtetë, Hyji të jetës dhe të dashurisë, por t'i dorëzohemi shërbimit të idhujve. Gjatë gjithë historisë së njerëzimit, njeriut iu desh të përballej me tundimin e idhujtarisë. Për këtë arsye, të krishterët duhet të jemi vigjilentë. Shen Pali, kur flet për 'vigjilencën e krishterë' shprehet qartë: “të mos flemë… por të rrimë zgjuar” (1Sel 5,6). Idhujt e të gjitha kohërave janë: pohimi i "vetvetes" si shprehje e fuqisë; dëshira për të pasur, për t'u vlerësuar për të pasur para, famë, bukuri dhe nevoja për të kërkuar kënaqësi, rehati, siguri, lumturi kalimtare. Mund të përmendim edhe idhujt e shumtë që çdo ditë duan të na kapin përmes propozimeve të ndryshme që na paraqet shoqëria. Jezusi u përgjigj troç: “Adhuroje Zotin, Hyjin tënd, dhe shërbeji vetëm Atij.” Na mësuan që në moshë të vogël: "Duaje Zotin mbi çdo gjë." A e bëjmë këtë? A e mësojmë atë? A dëshmojmë ne për të?

Hogares Nuevos, ka kaluar tashmë dyzet vjet duke kujtuar "Kthehuni..." Në fillim të Kreshmës, le të mësojmë nga qëndrimet dhe fjalët me të cilat Jezusi doli fitimtar përballë tundimeve.

Lutja

O Zot Jezus, Ti na ke thirrur të ndryshojmë jetën tonë, në një kthim të thellë dhe të sinqertë,

të kthejmë fytyrën tonë drejt Teje,

siç kanë bërë kaq shumë që të kanë takuar ty,

aq shumë në ecjen e Kishës sate.

Të kërkojmë hirin për ta dëgjuar me zemrën tonë, dhe jo vetëm me veshët tanë,

këtë thirrje të re që po na bën,

në mënyrë që, duke përfituar nga fuqia e hirit tënd,

të të ndjekim gjatë gjithë jetës.

Na ndihmo të mos jemi të përgjumur dhe të shpërqendruar

përballë kaq shumë njerëzve që kërkojnë të na largojnë nga Ti,

veçanërisht përballë prirjeve të "vetvetes" tonë të papjekur, të "egos",

të kaq shumë "idhujve" që mund të na bëjë të harrojmë mrekullinë e dashurisë sate.

Ne duam të të duam përgjithmonë. Amen.

**Puna Martesore**

1.- Si mund të përfitojmë më mirë nga kjo Kreshmë për t'u përgatitur për t'u afruar më shumë me Zotin?

2.- Çfarë duhet të përmirësojmë në jetën tonë personale, bashkëshortore dhe familjare, në mënyrë që të ketë një kthim të ri dhe të thellë?

3.- Çfarë qëllimi kemi për këtë Kreshmë në fushën e bamirësisë, lutjes dhe sakrificës personale?

**Puna Shtyllë**

1.- Nga çfarë përbëhet “kthimi”?

2.- Bëni një listë të të gjithë idhujve të mundshëm që mund të na largojnë vëmendjen dhe të na bëjnë të mos përqendrohemi te Zoti.

3.- Çfarë angazhimi si bashkësi mund të bëjmë për këtë Kreshmë?

Ne fillojmë të përgatitemi për ngjarjet e mëdha të vitit 2023, duke festuar 40-vjetorin.

Për Europën: 21-23/4, në Granada (Spanjë). Të gjithë duhet të marrim pjesë në këtë moment të mrekullueshëm, i cili do të jetë i paharrueshëm për shpirtrat dhe familjet tona.

Për Amerikën e Veriut, Qendrore dhe Karaibe: 2-4/6 në Puebla (Meksikë). Zoti dëshiron të takojë të gjithë ne që kemi ndjekur Krishtin për vite në familjet tona.

Për Amerikën e Jugut: 18-20/8 në Asunción (Paraguai). Nuk do të ketë asnjë stadium që mund të përmbajë kaq shumë gëzim të bashkëndarë nga 40 vitet që ne kemi ecur së bashku me Krishtin.

\*\*\* **Asambleja** dhe **Bordi Ndërkombëtar** i Lëvizjes Hogares Nuevos: **11-19/11 në Romë (Itali)**. Rezervoni që më parë, vende të kufizuara. Përfshihet pelegrinazhi në Asiz dhe aktivitete të ndryshme që do t'ju njoftojmë së shpejti.