**Letra Nër 450**

**Një Letër Dashurie - Korrik 2023**

**40 vjet, duke duke besuar në dashuri**

*“Askujt të mos i keni tjetër detyrim, përveç detyrimit që ta doni njëri‑tjetrin, sepse ai që e do tjetrin, e ka plotësuar Ligjin. Sepse: ‘Mos bëj kurorëthyerje! Mos vra! Mos vidh! Mos lakmo!’ e nëse ka edhe ndonjë tjetër urdhër ‑ është i përfshirë në këto fjalë: ‘Duaje të afërmin tënd porsi vetveten!’ Dashuria nuk i bën keq të afërmit. Dashuria, pra, është zbatimi i përsosur i Ligjit.”*

*(Rom 13,8-10)*

**At. Ricardo E. Facci**

Nëse ka një titull të lidhur me 40-vjetorin që më ka bërë shumë përshtypje, është pikërisht ai i kësaj letër. Kjo është një e vërtetë e madhe. Ne kemi kaluar katër dekada duke besuar në dashuri dhe duke ndihmuar të tjerët të besojnë në dashuri, të besojnë se dashuria nuk dëmton, përkundrazi, sepse dashuria vjen nga Zoti, është vetë Zoti. Dhe dashuria ka shumë fusha specifike, por ajo e martesës dhe e familjes është jashtëzakonisht e veçantë. Ne mund ta imagjinojmë dashurinë, duke e identifikuar atë me Zotin, dhe gjithashtu mund ta vizatojmë Zotin duke e identifikuar atë me dashurinë. Jam i sigurt se vizatimi apo imagjinata do të lidheshin me jetën familjare. Çfarë marrëdhënie e ngushtë midis dashurisë së Zotit dhe dashurisë bashkëshortore! E gjithë dashuria autentike vjen nga dashuria e Zotit, por ne do të nënvizojmë një nga dashuritë njerëzore më të shkëlqyera, d.m.th. martesa dhe familja.

Kur e duam thellë dikë, kemi ndjenjën se tjetri është pothuajse i përsosur, edhe pse e dimë shumë mirë se askush nuk është pa të meta. Por kur duam vërtet, i dimë kufijtë e tjetrit, por ato nuk na bezdisin; ne i dimë gabimet apo ofendimet e tyre, por i falim dhe i pranojmë, si fryt i një dashurie të madhe.

Dashuria e martuar dallohet nga çdo dashuri tjetër në këtë botë. Krijimi e ka bërë dashurinë mes bashkëshortëve shumë të plotë, dhe e ka caktuar në një jetë plot bashkësi me Zotin dhe me njëri-tjetrin, të hapur për të krijuar një qenie të re njerëzore, të cilën do ta duan dhe do ta kujdesin së bashku.

Dashuria në çift shfaqet në pasuri interesante. Për shembull, në kërkesën për të kapërcyer egoizmin, pasi secili duhet të jetë i vetëdijshëm për nevojat e bashkëshortit, qofshin ato shpirtërore, fizike apo emocionale, duke ndarë së bashku gëzimet dhe dhimbjet e jetës. Dashuria autentike bashkëshortore gjeneron një ndjenjë të thellë që bëhet përgjegjësi për të mos bërë asgjë që mund të shkatërrojë dashurinë, një realitet thelbësor në jetën e përditshme.

Ne besojmë në një dashuri që duhet të ushqehet vazhdimisht dhe përgjithmonë. Në këto 40 vite kemi shpallur se një çift i martuar, për të ushqyer dashurinë e tyre, duhet të mësojë të komunikojë, të mendojë gjithmonë pozitivisht, të ndajë kohë cilësore, të mendojë për detaje të vogla, të harrojë nevojat e veta dhe të mendojë për të tjetrit, të mendojë se çfarë duhet të ndryshojë secili, përpara se të mendojë se çfarë duhet të ndryshojë tjetri. Dashuria e thjeshtë jeton me gëzim, di të falë dhe ndriçon gjithë jetën e tyre nga prania e Krishtit në mesin e tyre, në përvojat e bukura, si dhe në ato të dhimbjes. Misteri i dashurisë bashkëshortore është e vetmja gjë që mund t'u sjellë lumturi bashkëshortëve. Dashuria ose mungesa e saj është pjesë e njerëzimit dhe shumë nga historia e njeriut mund të përshkruhet nga ky këndvështrim. Dashuria është çelësi i jetës dhe ajo shfaqet, ndër të tjera, në jetën bashkëshortore.

Duke soditur dashurinë në çdo situatë jete, ne mund të përjetojmë dashurinë e Zotit dhe kur shikojmë dashurinë bashkëshortore, mund ta zbulojmë atë si një shenjë të dashurisë së Krishtit për Kishën.

Dashuria është aq e madhe sa është diçka e pashprehshme, nuk mund të shprehet me fjalë, e tejkalon kapacitetin intelektual të qenies njerëzore. Dashuria nuk është diçka abstrakte, ndonëse mund të lidhet me psikologjinë dhe biologjinë, ajo shkon shumë më tej. Asnjë shkencë nuk mund ta mbyllë atë në një eksperiment apo një tezë doktorature. Dashuria është e aftë për mrekulli të mëdha, sepse vjen nga Zoti dhe bëhet konkrete në jetën tonë.

Të besosh në dashuri është të zbulosh se natyra e qenies njerëzore kalon nga fakti se ne jemi të dashur dhe mund të duam. Kjo do të thotë se realizimi i plotë i qenies njerëzore ndodh në bashkimin me Zotin që është Dashuria. Ky realitet realizohet nëpërmjet dashurive që ndërtohen në pelegrinazhin tokësor dhe njëra prej tyre është pikërisht martesa.

Ne besojmë në dashuri sepse në rendin njerëzor dashuria më e shkëlqyer është atë bashkëshortore. Është interesante të zbulosh se në larminë e dashurive që lulëzojnë në një familje, ata që e duan njëri-tjetrin nuk e zgjedhin njëri-tjetrin. Ata e duan njëri-tjetrin sepse janë familje. Për shembull, prindërit nuk zgjedhin fëmijën që lindin, por fëmija lind dhe dashurohet thjesht sepse "është" fëmija. Fëmija nuk zgjidhet për t'u birësuar, vjen në shtëpi dhe dashurohet. Ne nuk e bëjmë zgjedhjen që ky të jetë vëllai, daja, gjyshi, kushëriri, por e duam njëri-tjetrin sepse jemi familjarë. Vetëm bashkëshortët zgjedhin njëri-tjetrin dhe vendosin ta duan njëri-tjetrin për gjithë jetën. Kjo është shprehja maksimale e lirisë së njeriut: të japësh jetën përgjithmonë. Për këtë arsye, dashuria bashkëshortore është bërthama që gjeneron familjen dhe nga dashuria e kultivuar në të mund të përtërihet shoqëria, mbarë njerëzimi. Të gjitha dashuritë familjare janë të konsoliduara dhe të strehuara nën ngrohtësinë e dashurisë bashkëshortore.

Me të vërtetë familja është një shkollë dashurie. Mësuesit autentikë të dashurisë, në shtëpi, janë bashkëshortët-prindërit. Jeta e përditshme e familjes mëson të japësh e të marrësh pa kushte. Në shkollën që është çdo familje, ne mësojmë të ofrojmë vetveten, t'i shërbejmë njëri-tjetrit, të falim, të ndajmë, të dëgjojmë, të bindemi, mbi të gjitha, të duam.

Martesa është mbi të gjitha një marrëdhënie dashurie. *"Ju, o burra, duajini gratë tuaja"* (Ef. 5,25) dhe *"mësojini gratë e reja t’i duan burrat e vet"* (Titit 2,4). Dashuria është virtyti për të cilin bashkëshortët kanë më shumë nevojë.

Është një dashuri që përfshin një marrëdhënie intime. Ajo nënkupton në martesë një intimitet shpirtëror, emocional dhe fizik. *"njeriu do ta lërë të atin dhe t’ëmën e vet dhe do të jetojë bashkë me gruan e vet e do të bëhen një trup i vetëm"* (Za. 2,24). Është e nevojshme të kemi të qartë se intimiteti seksual nuk është dashuri, por është një shprehje dashurie që ndihmon bashkimin në çift. Është gjithashtu mjeti dhe mundësia që dashuria të japë fryte në jetën e fëmijëve (Krh. Za. 1,28).

Të mos harrojmë kurrë se është një marrëdhënie pa interes: *"Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është: të japë jetën e vet për miqtë e vet"* (Gjn 15,13). Si bashkëshortë, është e dëshirueshme që secili të lërë mënjanë jetën e vjetër dhe të sakrifikohet duke hequr dorë nga dëshirat personale për të mirën e të mikut më të ngushtë: burrin ose gruan. Sa më shumë të jenë të gatshëm bashkëshortët të jetojnë për njëri-tjetrin, aq më i fortë do të jetë çifti.

Martesa është një angazhim dashurie. Sfida e madhe është ruajtja dhe rritja e asaj dashurie. Çelësi është të jesh i durueshëm. Martesa kërkon punë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Gabimet bëhen, nga njëra anë dhe nga ana tjetër. Për këtë arsye, duhet të kemi parasysh nevojën për të qenë të durueshëm dhe të vëmendshëm ndaj njëri-tjetrit. Në këtë kuptim, Shën Pali na ndriçon përballë momenteve të vështira: "*Me plot përvujtëri, butësi e duresë, durojeni njëri‑tjetrin me dashuri. Bëni çmosin ta ruani njësinë e Shpirtit me anë të paqes që ju bashkon*.” (Ef. 4,2-3).

Dashuria martesore na shtyn të përpiqemi të rrisim lumturinë në çift. Në jetën e bashkëshortëve ne njohim të mirat dhe të këqijat e tjetrit, pikat e forta dhe të metat. Kjo do të thotë të mos qëndrojmë në kritika ose ankesa, por "më tepër të jemi të mirë me njëri-tjetrin, zemërdhimbshëm, të falim njëri-tjetrin, sikurse edhe Hyji na fali neve në Krishtin" (Krh. Ef. 4,32).

Ne besojmë në dashuri sepse *"ajo arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka."* (1 Kor 13,7). Është dashuri pavarësisht vështirësive. Dhe të mos harrojmë kurrë se të duash do të thotë të gëzohesh për tjetrin dhe me tjetrin. Për këtë arsye, sa bukur është që familja është vendi ku jetohet gëzimi, sepse dashuria festohet.

Dashuria e çdo çifti duhet të jetë shumë e ndriçuar. Për këtë arsye, në Hogares Nuevos ne punojmë që drita e Krishtit të ndriçojë hijet që mund të ekzistojnë në zemrën e çdo familjeje.

**Lutja**

Zot Jezus, Ti je Dashuria,

Ti na mësove të duam,

Ti na ndriçove me gjestin më të madh të dashurisë,

Ti na kërkon të duam njëri-tjetrin si një rrugë lumturie.

Na ndihmo të besojmë në Ty, se Ti je Dashuria e Përsosur,

të besojmë në dashurinë si një ndërtim i plotësimit personale, bashkëshortore dhe familjare,

të dimë se dashuria nuk është e lehtë apo e përkohshme,

se ajo ka kërkesat e saj të mëdha,

por që, në fundi i rrugës tokësore do të na japë përfitime të mëdha,

mbi të gjitha, kur të shikojmë prapa dhe të shijojmë një jetë plotësisht të dhuruar,

dhe kur të shikojmë përpara, duke ditur se do të arrijmë Dashurinë e përjetshme.

Besojmë në ty o Zot. Na ndihmo të duam në çdo moment të jetës sonë. Amen.

**Puna Martesore**

1.- A besojmë vërtet në dashuri?

2.- A i motivojmë fëmijët tanë të besojnë në dashurinë autentike?

3.- A besojmë se dashuria jonë bashkëshortore na çon drejt lumturisë së plotë të jetës?

4.- Çfarë duhet të pastrojmë që dashuria jonë të shkëlqejë gjithnjë e më shumë?

**Puna Shtyllë**

1.- Në shoqërinë e sotme, a beson njeriu në dashuri?

2.- A e dimë ndryshimin midis dashurisë që propozon bota dhe dashurisë autentike që na ka mësuar Zoti?

3.- A ua kemi transmetuar brezave të rinj konceptin e dashurisë së vërtetë?

4.- A kemi përjetuar që dashuria fal gjithçka, beson gjithçka, pret gjithçka, mbështet gjithçka?

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

Për Europën: në Granada (Spanjë). Për Amerikën e Veriut, Qendrore dhe Karaibe: 2-4/6 në Puebla (Meksikë). Tashmë janë festuar.

Ne jemi duke përgatitur: **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. Opsionale: 1) Pelegrinazh në Shën Rita e Kasias (19/11/2023), 2) Pelegrinazh te Zoja e Loretos, Atë Pio nga Pietrelçina dhe Zoja e Rruzares së Pompeit (20 deri 22/Nëntor/2023) Regjistrimi paraprak: gestiondiegopriotti@hogaresnuevos.com