**Letra Nër 448**

**Një Letër Dashurie - Maj 2023**

**40 vjet, duke duke vlerësuar imazhin e nënës**

*“Shumë gra kanë vepruar burrërisht, por ti ua ke kaluar të gjithave.” (F.U. 31,29)*

*“Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoshiste në zemrën e vet.” (Lk.2,19)*

**At. Ricardo E. Facci**

Në muajin mars kemi medituar për imazhin e babait. Tani, në maj, ne meditojmë për nënën, sepse në këtë muaj shumica e vendeve festojnë Ditën e Nënës, dhe është gjithashtu muaji i Marisë¹.

Është shumë e rëndësishme të vlerësojmë nënën! Të jesh nënë është gjëja më e madhe që çdo grua ka në zemër, edhe pse shoqëria e sotme dëshiron ta nënçmojë këtë realitet të mrekullueshëm.

Në këtë kulturë që nuk e vlerëson amësinë, gruaja-nënë na kujton se nuk është më e rëndësishme ajo që bëjmë apo sa para fitojmë, por kush jemi. Gruaja-nënë bën njerëzore gjithçka që prek, nga aktivitetet më të përgjegjshme deri tek ato më të thjeshtat.

Janë domethënëse fjalët që dikush ka shprehur në ditën e nënës: “Ka një qenie në tokë për të cilën Zoti na ka vendosur një përkëdhelje në duart tona, një puthje në buzët tona, fjalët më të ëmbla në gojë, dhe një fole në prehrin për të fshehur kokën e tij të lodhur. Ajo është nëna jonë.

Kur fëmija hap sytë e tij të vegjël ndaj dritës, pranverës së jetës së tij, ai gjen pamjen e mrekullueshëm të fytyrës së saj, në të cilën një dhimbje pjellore, aq e madhe sa dashuria, ka vizatuar tiparet që e kanë bërë fytyrën e saj më të mrekullueshmen në tokë. Ai vizion i paqes nuk do të fshihet më kurrë nga sytë e tij. Dhe, kur buzët e tija të reja si petale lulesh hapen midis avullit të shijshëm që shijon qumështin dhe të brendshmet, ajo nxjerr një emër më të ëmbël se mjalti: NËNË!

Nëna: e kanë përsëritur buzët e njerëzve të mençur, të fortëve, të lumturve dhe të fatkeqve, sepse në prehrin e tyre nënat kanë forcë, në shpirtin e tyre kanë mençuri, në zemrat e tyre kanë pjekurinë e dhimbjes dhe dhuntinë e fshirjes së lotëve.

Zoti donte të formonte vetë gruan e parë, Nënën e të gjitha gjallesave, dhe aq më tepër, donte të kishte një fole në barkun më të vlefshëm të të gjitha nënave, Nënën e Zotit. Sepse Ai u dha nënave një privilegj pothuajse hyjnor: që ato t'ua transmetonin jetën (...), qenieve të tjera sipas shëmbëlltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Cila nënë nuk është ndjerë krenare për fëmijët e saj, për atë vepër të saj që është më e vlefshme se të gjitha teknikat, poezitë e dashurisë dhe të dhimbjes, që i dolën nga thellësia e shpirtit? Edhe nënat që u është dashur të ndërrojnë jetën e tyre për fëmijen e tyre. Sa krenarë duhet të ndiheshin që ishin të denjë për një sakrificë të tillë! Si lulet që vdesin për të dhënë farën dhe për të bërë të mundur një lulëzim të gëzueshëm e më të bollshëm. Gratë që kanë gëzimin e të qenurit nëna dinë ta vlerësojnë amësinë, e mbajnë atë si medaljen më të lavdishme, si një stemë të fisnikërisë më të lartë. Duke qenë nëna, ato bëhen të pavdekshme në tokë, sepse fëmijët e tyre do të përjetësojnë kujtesën, gjakun dhe fytyrën e tyre të dashur.

Nëna, merrni si model Marinë, majën më të lartë të amësisë, e bukur dhe e pastër në gjashtëmbëdhjetë vjeç, e gëzuar dhe e sjellshme në natën e Betlehemit, punëtore dhe dinjitoze në jetën e saj në Nazaret, e fortë dhe heroike tek këmbët e kryqit: Cila nënë do të jetë më e lumtur se ajo? Cila është më e dhimbshme se ajo? Kush është shpërblyer më shumë se ajo? Mbajeni në gjoks, futeni në shtëpinë tuaj. Ajo do të jetë forca jonë, balsami ynë, gëzimi ynë dhe shoqja jonë më besnike”.²

Një pengesë shumë e fortë në vlerësimin e amësisë është pikëpamje aktual feminist, i cili çnderon amësinë. Ky vizion feminist kërkon liri të gabuar dhe absurde, propozon një lumturi të rreme dhe nxit në shoqëri harresën dhe persekutimin e atyre që mbrojnë vlerën e të qenit nënë dhe fëmijë. Një zonjë më tha një herë se kur ishte shtatzënë, njerëzit nuk dinin t'i thoshin: “Urime!” apo “Më vjen keq për ty.”

Çdo grua thirret të jetë nënë. Ka nga ato që janë fizikisht nëna dhe ka nga ato që janë shpirtërisht; por çdo grua mbart brenda vetes thelbin e amësisë. Është shumë e rëndësishme të rimarrim madhështinë e të qenit nënë. Shoqëria e sotme ka denigruar amësinë, e cila në fakt është diçka jashtëzakonisht e mrekullueshme. Për më tepër, do të thosha se është diçka aq e madhe sa duket se është diçka pothuajse hyjnore.

Grave duhet t'u mësohet madhështia që është në qenien e tyre. Kultura e sotme e konsideron trupin si një objekt. Por kjo kulturë nuk mund t'i detyrojë gratë të harrojnë dinjitetin e çmuar të trupit. Nuk bëhet fjalë për nënçmimin e trupit, por për të qenë vërtet i lirë në vendime, për të lejuar mrekullinë e një jete të re, e cila është e mundur falë dhuratave të trupit të vet, që duhet pranuar dhe mirëpritur ashtu siç është.

Kjo shoqëri e ka bërë edhe fëmijën objekt të kënaqjes së dëshirave të dikujt. Por një nënë e di shumë mirë se nuk ka pjellori pa vetëdhënie totale, sepse çdo fëmijë lind me dhimbje dhe lot.

Është e rëndësishme të thuhet se të qenit nënë nuk është në kundërshtim me të qenit femër, por përkundrazi e pasuron atë. Një grua që jeton thellësisht qenien e saj femërore e di se nuk mund të heqë dorë nga dëshira për të jetuar për t'u parë nga dikush, për të qenë e bukur. Ajo e drejton këtë dëshirë të natyrshme për t'u bashkuar, së bashku me burrin e saj të dashur, me Zotin dhe kështu të gjenerojë dhuratën e jetës së fëmijes, e cila zgjat qenien e saj në njerëzim.

Në amësinë e gruas pasqyrohet misteri i përjetshëm i dhënies së jetës, që ekziston në vetë Zotin, Një dhe Trini (krh. Ef. 3,14-15). Edhe pse fakti i të qenit prindër u përket të dyve, është një realitet më i thellë tek femrat, veçanërisht në shtatzëni. Gruaja është "ajo që paguan" drejtpërdrejt për këtë detyrë të të dyve, pasi djali i saj përthith drejtpërsëdrejti energjitë e trupit dhe shpirtit të saj.

Sa virtyte dhe vlera ka një nënë! Mund të përmendim, para së gjithash, se nëna është përgjegjësi. Ajo kujdeset për mirëqenien e fëmijëve dhe shtëpisë së saj, me çdo kusht. Ajo e merr rolin e saj me integritet, i përmbush detyrat e saj dhe njeh përgjegjësinë e madhe që i është ngarkuar, duke i besuar rritjen dhe edukimin e thesareve që Zoti i ka vënë në duart e saj. Mund të shohim gjithashtu tek ajo, si një nënë e mirë, shumë virtyte: ajo është e durueshme, tolerante, ka aftësinë të ngushëllojë, shërojë, kujdeset, dëgjojë, mbrojë dhe sakrifikojë veten. Me pak fjalë, ajo ka aftësinë për të dashur.

Virtyti që dua të theksoj është durimi, të cilin të gjithë duhet ta marrim si shembull. Është durimi që e shtyn të vendosë kufij dhe rregulla në jetën e fëmijëve të saj, duke i modeluar ata hap pas hapi që ata të dinë të përballojnë jetën. Këto kufij janë të shëndetshëm për zhvillimin e fëmijëve; i ndihmojnë ata të identifikojnë se çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, që në vitet e para të jetës.

Çfarë kuptimi të madh ka nëna për njeriun. Thotë një thënie: "Nuk ka rëndësi sa i varfër është njeriu, sepse nëse ka nënë është i pasur". Pavarësisht nga njerëzit që dikush mund të takojë dhe të kalojë kohë. Nëna është unike dhe do të jetë gjithmonë ajo që do më shumë të tjerët. Cilat fjalë mund të shprehin madhështinë, bukurinë dhe heroizmin e dashurisë së nënës? Amësia ka dashuri të pakushtëzuar, me përkushtim të plotë, pa interes. Të jesh nënë është si një projeksion i vetes ndaj fëmijes të saj, i cili është gjaku i gjakut të saj.

Jezusi kishte edhe Nënën e tij. Fjalët e Marisë në Shpalljen "U bëftë me mua si është fjala jote" (Lk 1,38) nënkuptojnë gatishmërinë e gruas për të dhënë veten dhe për të pranuar jetën e re. Edhe Maria, nëna e Zotit dhe nëna jonë, është model gruaje në amësinë e saj, sepse ajo lind njerëz në jetën e besimit, shpresës dhe dashurisë. Maria është një Nënë që nga qielli ruan, mbron, modelon dhe drejton secilin prej fëmijëve të saj. Ajo e ka kryer misionin e saj si Nënë me thellësi dhe gëzim të madh. Ajo lindi Jezusin, mishin e mishit të saj. Ajo na ka lindur edhe neve, që nuk kemi lindur drejtpërdrejt nga mishi i saj. Ajo është nëna e të gjithëve. Thirrja e saj është kryer plotësisht edhe në amësinë e saj. Maria është nëna e shumë njerëzve. Për më tepër, ajo është nëna e të gjithë të krishterëve.

**Lutja**

Zoti Jezus, Ti ke dashur të kesh një Nënë për Ty.

Faleminderit sepse që nga krijimi e keni bërë gruan me aftësinë e madhe për të qenë nënë.

Faleminderit sepse e ke pajisur me disa dhurata hyjnore,

si butësi, falje, mëshirë, dashuri dhe dorëzim deri në kryq nëse është e nevojshme.

Faleminderit që na dhuruat një grua që është bërë nënë.

Gjithashtu, ne të falënderojmë sepse Ti ke dashur që nëna jote të jetë edhe Nëna jonë: Maria.

Nga qielli, ajo na strehon, na udhëzon, na ndihmon

dhe ndërmjetëson për ne para Teje kur na mungon edhe “vera e dasmës në Kanë”.

Na ndihmo të vlerësojmë gjithmonë dhuratën e të qenit nënë që kanë gratë

dhe të jemi mirënjohës çdo ditë për Nënën që na ke dhënë për përjetësinë, Nënën tonë qiellore.

Amen

**Puna Martesore**

1.- Burri: Si të shoh si nënë?

2.- Gruaja: Si e shoh veten si nënë?

3.- Së bashku: Si mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin për t'u përmirësuar dhe rritur në misionin që nënkupton amësia?

**Puna Shtyllë**

1.- Pse në shoqërinë tonë nuk vlerësohet si duhet amësia?

2.- Si t'i edukojmë vajzat që ato t'i përgjigjen në të ardhmen misionit të amësisë?

3.- Përgatitni një profil se si duhet të jetë një nënë e shkëlqyer.

4.- Çfarë do të thotë Maria për ne si Nënë e Zotit dhe nënë jonë?

*Shënimet: 1.- Ndryshe nga Argjentina, ku festa e nënës festohet në tetor dhe muaji i Marisë është nëntori. 2.- Lucia M. de Facci, në Simplemente Lucy, Ed. Hogares Nuevos, A. Castellanos 2023, "Dedikuar nënës sime dhe të gjitha nënave" - ​​Fjalim, Tetor 1964, Vëllimi II, fq. 275-276.*

**Ngjarjet e mëdha të vitit 2023, duke festuar 40-vjetorin**

Për Europën: në Granada (Spanjë). Tashmë është festuar. Ne jemi duke përgatitur:

**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.