**Letra Nër 454**

**Një Letër Dashurie - Nëntor 2023**

**40 vjet: bukuria e ecjes së bashku**

*“Nëse, pra, vlen gjë ngushëllimi në Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në Shpirtin Shenjt, nëse vlen gjë zemra e dhimbshme, atëherë ma plotësoni gëzimin: jetoni në marrëveshje, kini të njëjtën dashuri, jini një zemre, një mendimi! Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për mendje të madhe, por, me përvujtëri mbajeni njëri‑tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e të tjerëve.” (Fil 2,1-4)*

**At. Ricardo E. Façi**

Nëse diçka na ka dalluar që në fillim dhe gjatë gjithë rrugëtimit të Hogares Nuevos, ka qenë bashkësia. Kjo fjalë shpesh nuk kuptohet ose përdoret për të emërtuar realitete që janë shumë të ndryshme nga një bashkësi. Për shembull, në disa vende një rajon i caktuar quhet një bashkësi, ose popullsia e një fshati ose qyteti, ose e gjithë famullia, kur në realitet famullia është një "bashkësi e bashkësive". Në të gjitha këto raste, merret një zonë shumë e madhe për ta cilësuar atë si një bashkësi, në të cilin njerëzit nuk e njohin njëri-tjetrin, as ndajnë, as kanë të njëjtat synime jetësore.

Komuniteti që propozon Ungjilli është diçka shumë ndryshe. Është një hapësirë ​​e vogël ku njerëzit ndajnë gjithçka, ku ndahet pjesa më e madhe e jetës. Edhe pse jetojnë në një distancë të caktuar, ata kanë interesa të përbashkëta, në rastin tonë, të jetuarit e Ungjillit në jetën familjare.

Hogares Nuevos lindi nga jeta e bashkësisë, e cila e shënoi thellë që në fillim. Në grupin e parë të çifteve, përvoja e bashkësisë u shfaq si diçka jashtëzakonisht e rëndësishme. U kuptua që në fillim ajo që dëgjova Naddiën të thoshte gjatë një aktiviteti të Lëvizjes: "Një copë dru që është vetëm nuk digjet". Disa ditë më vonë, isha në një makinë dhe papritmas, duke folur për rëndësinë e bashkësisë, Manueli tha: "Qymyri jashtë zjarrit ftohet".

Nëse nuk jetojmë në bashkësi, asnjë person i vetëm, asnjë familje e izoluar nuk do të digjet në ndjekjen e Krishtit, në entuziazëm, në përkushtim për dashurinë, në bujarinë ungjillëzuese. Përvoja e bashkësisë ka kërkesat e saj, vështirësitë e saj, si çdo gjë njerëzore, por është ajo që do të japë një rezultat të madh për jetën. Nëse lexojmë letrat e Shën Palit kuptojmë se bashkësitë e para të krishtera kanë pasur vështirësi, edhe pse në atë kohë ishin afër kohës së Jezusit dhe jetonin me apostujt që e kishin parë Krishtin me sytë e vet para ose pas ringjalljes. Në letrën drejtuar Galatasve, Shën Pali shkroi një ankesë: “Kur Kefa erdhi në Antioki i kundërshtova ndër sy haptas, sepse e meritoi dënimin” (2,11); “Barnaba u gënjye prej shtirësisë së tyre” (2,13); “Mos të jepemi pas lavdisë së kotë! Mos ta ngacmojmë njëri‑tjetrin! Mos t’ia kemi smirë njëri‑tjetrit!” (5,26). “Bëni çmosin ta ruani njësinë e Shpirtit me anë të paqes që ju bashkon.” (Ef 4,3); “Flakeni gënjeshtrën dhe secili le t’i thotë të vërtetën të afërmit të vet” (4,25); “Ne njëmend, nuk kemi guxim të barazohemi ose të krahasohemi me disa, të cilët e porosisin vetveten, porse, pasi ata vetveten e masin me vetvete, nuk duket se janë të mençur” (2 Kor 10,12); “Ju nxisim, vëllezër, t’i qortoni ata që nuk jetojnë në rregull, jepuni zemër frikacakëvet” (1 Sel 5,14). Përveç kësaj, do të duhej bërë një listë e gjatë e atyre që dëmtuan bashkësinë me sjelljen e tyre të keqe.

E rëndësishme është se, nga ato bashkësi të papërsosura, Krishti ishte duke thurur jetën e Kishës dhe veprimin ungjillëzues në mbarë botën. Kur Kisha u rrit, kuptimi i jetës në bashkësi filloi të humbasë, por duke pasur parasysh botën ku jetojmë, ne duhet të gjejmë mënyrën për të mbajtur veten në besim dhe për të forcuar familjet: duke rifituar bashkësite autentike dhe të vërteta.

Bashkësitë që kanë Krishtin në qendër. Për këtë arsye thuhet se qymyri jashtë zjarrit ftohet; zjarri është Krishti. Larg bashkësisë (qymyri i vetmuar) dhe larg Krishtit (zjarri) është e pamundur të përjetosh një besim të fortë. Bashkësia na ndihmon të rritemi, formon shpirtrat tanë, bashkon zemrat tona.

Në tekstin që kryeson reflektimin tonë, Shën Pali na thotë se të gjithë anëtarët e bashkësisë duhet të qëndrojnë të bashkuar. Ne duhet të mbetemi të bashkuar në Krishtin Jezus, jo vetëm në projekte të përbashkëta, thjesht në përpjekje njerëzore, por në faktin që secili të mbetet i bashkuar me Të. Në këtë mënyrë, rezultati është uniteti mes të gjithëve.

Kur flasim për “të qenit larg komunitetit” nuk i referohet distancës në kilometra, por dikujt që nuk është i integruar. Sa shumë në Hogares Nuevos jetojnë të lidhur në mënyrë të përbashkët, pavarësisht distancës, siç thotë Shën Pali, "Ne, vëllezër, pasi u ndamë prej jush për pak kohë ‑ larg me sy e jo me zemër" (1 Sel 2,17). Sot kemi shumë më tepër mjete për të komunikuar sesa në kohën e apostujve të parë. Duhet të jetë e qartë se sa më shumë të thellojmë marrëdhëniet tona me vëllezërit tanë, aq më shumë hir derdh Zoti mbi ne dhe kjo, për rrjedhojë, do të ketë pasoja në famullinë, që është bashkësia e bashkësive.

Ka bashkësi të ndryshme, por në bashkësitë e para të krishtera nuk ka pasur shumë dallime mes tyre për shkak të mënyrës së jetesës që kishin. Për ta, familja, të afërmit dhe miqtë ishin pjesë e bashkësisë ku Krishti ishte qendra. Falë Zotit, kjo është përjetuar në shumë komunitete të Hogares Nuevos. Është shumë e rëndësishme të jemi të qartë për objektivin e bashkësisë, si të krishterët e parë, që të kemi Zotin në qendër.

Në librin e Veprave të Apostujve ne zbulojmë se si të krishterët e parë ndanë materialisht dhe emocionalisht në bashkësi, duke motivuar njëri-tjetrin për të arritur shpëtimin. Ky synim duhet të jetë gurthemeli i çdo bashkësi të krishterë: “Të gjithë ata që besuan, qëndronin së bashku dhe gjithçka kishin të përbashkët. Për çdo ditë shkonin së bashku e rregullisht në Tempull, në shtëpi ndanin bukën dhe me hare e me thjeshtësi ushqeheshin së bashku. Vetë Zoti çdo ditë i shtonte bashkësisë.” (Krh. V.A. 2, 44-47).

Në bashkësi, dhuratat që Zoti na ka dhënë ndahen me të tjerët. Madhështia e bashkësisë është në dashuri dhe përkushtim, në vëllazëri dhe bashkëjetesë. Të jetuarit në bashkësi na jep momente të mëdha lumturie, mirëkuptimi, paqeje dhe dashurie. Në bashkësitë e krishtera gjejmë hirin e nevojshëm për të vazhduar rrugën drejt shenjtërisë. “Ne shpëtohemi në grupe ose e dënojmë veten si egoistë”.¹ Askush nuk shpëton vetëm!

Sa herë kam parë njerëz me lot në sy kur flasin për mrekullitë e jetës në bashkësi! Për këtë arsye, është e rëndësishme t'i ndërtojmë atë fort në Krishtin, duke ecur përkrah vëllezërve tanë, duke qenë secili një shtyllë e të tjerëve, për të na mbështetur si të krishterët e parë. Faleminderit o Zot që na bëre të përjetojmë të qenit një familje në Hogares Nuevos! Faleminderit o Zot, që na jep mundësinë të ndajmë dhurata, të ndihmojmë njëri-tjetrin materialisht, të ndajmë ndjenjat, arritjet dhe dështimet, trishtimin dhe gëzimin! Faleminderit o Zot, për praninë tënde mes nesh! Faleminderit o Zot, që na motivove të kemi të njëjtën dashuri, të njëjtën zemër dhe të njëjtin mendim mes nesh!

**Lutja**

Zot Jezus, që nga fillimi i jetës sate publike,

Ti ke dashur të krijojë jetën në bashkësi,

ke përjetuar jetën familjare,

bashkësinë me dishepujt e tu,

duke përgatitur jetën e kishës.

Na ndihmo të jemi një bashkësi autentik i krishterë,

i ndërtuar rreth Teje,

duke e ditur që anëtarët jemi të papërsosur,

por duke qenë secili prej nesh shtylla të të tjerëve, ne mund të shkojmë shumë larg.

Ne duam të jemi si tufa e rrushit,

të gjithë të bashkuar me Ty, për të arritur unitetin mes nesh.

Amen.

**Puna Martesore**

1.- Sa kontribuojmë në ndërtimin e bashkësisë së Hogares Nuevos?

2.- Në çfarë aspekti duhet t'ua japim veten më shumë të tjerëve?

3.- Nëse është e nevojshme, për çfarë duhet të kërkojmë falje apo çfarë duhet të falim në bashkësinë tonë?

4.- Për çfarë e falënderojmë bashkësinë tonë?

**Puna Shtyllë**

1.- Çfarë forcash gjejmë në bashkësinë tonë?

2.- Cilat aspekte duhet të përmirësojmë në bashkësinë tonë?

3.- Në bashkësinë tonë: A i vlerësojmë ne vëllezërit tanë? A janë ata të rëndësishme për ne? A i duam ata? A i ndihmojmë ata me një nevojë specifike?

4.- Ata që dëshirojnë mund të tregojnë dëshminë e diçkaje të përjetuar në bashkësinë.

Shenimet: 1 - Mons. Eduardo E. Martín, Arqipeshkvi Rosarios, Argjentinë, @eduardoe\_martin