**Letra Nër 456**

**Një Letër Dashurie - Janar 2024**

**Lëvizja Hogares Nuevos dhe famullitë I**

*“*Që të gjithë të jenë një*” (Gj. 17,21)*

**At. Rikardo E. Façi**

Është e rëndësishme të reflektohet për marrëdhëniet ndërmjet Lëvizjes Hogares Nuevos dhe famullive. Kështu ne mund të rritemi në një marrëdhënie produktive individualisht dhe si bashkësi. Kur të fillojmë këtë reflektim, duhet të bëjmë të qartë se çfarë thonë Statutet tona në lidhje me këtë temë. Bashkësitë e çifteve dhe fëmijëve “futen në sferën e një famullie ose mjedisi tjetër kishtar".¹ Kjo është shumë e rëndësishme: Lëvizja nuk i përket famullisë por është futur në të. Famullitari nuk ka asnjë ndikim brenda Lëvizjes, e cila drejtohet nga Statutet e saj. Por duhet të jemi gjithashtu shumë të qartë se çdo anëtar ka një përkatësi të dyfishtë: famullisë dhe lëvizjes. Gjithashtu, kur Lëvizja futet në sferën e një famullie, nuk duhet të veprojë veçmas, por në bashkësi të thellë me Famullitarin dhe me gjithë komunitetin e famullisë. Kur themi "Lëvizja" i referohemi anëtarëve që i përkasin asaj.

Është i dukshëm se famullia, në shumë vende, ka shumë pak konsideratë ose ka rënë thellë në marrëdhëniet e saj me njerëzit e qytetit ose të lagjes së saj. Për këtë arsye, ne si anëtarë të Lëvizjes duhet të punojmë në nivel personal brenda vetes dhe brenda komunitetit për të rizbuluar fytyrën autentike të famullisë. Për më tepër, duhet të zbulojmë se famullia luan një rol themelor dhe të pazëvendësueshëm tek ne katolikët.

Në lidhje me jetën e famullisë, Shën Gjon Pali II na tha: “Është prania përfundimtare e Kishës në një territor, dhe në një farë kuptimi, është vetë Kisha, afër shtëpive të bijve dhe vajzave të saj.” Dhe Papa Françesku ka thënë: Famullia, “është vendi ku, duke ndjekur Jezusin, takohemi, njihemi, pasurohemi si njerëz të brezave të ndryshëm dhe origjinës kulturore e shoqërore, duke zbuluar së secili ka diçka unike për të dhënë dhe marrë”.³

Ne duhet të kontribuojmë që të gjithë besimtarët të përjetojnë se mjedisi i famullisë, duke e kuptuar atë si territor, është hapësira e bashkimit të të gjithëve, secili duke ofruar dhuntitë, aftësitë e tij, fytyrën e Ungjillit të mishëruar në secilin prej banorëve të vendit, dhe tempulli i famullisë është shtëpia e të gjithëve.

A mundet një famulli të ndalojë një Lëvizje? Kurrë. Sepse, pavarësisht nga miratimet e ndryshme kishtare që ka lëvizja, ekziston e drejta e natyrshme e qenieve njerëzore për t'u mbledhur, për t'u takuar me njëri-tjetrin për të ndjekur objektiva specifike. A mund të zëvendësojë një Lëvizje famullinë? Kurrë. Sepse një Lëvizje merr një karizëm të veçantë nga Shpirti për të pasuruar të gjithë Kishën, por nuk mund të mbushë kurrë të gjitha aspektet e Kishës.

Nga ana tjetër, ne e dimë mirë se famullia nuk është mënyra e vetme me të cilën Kisha u përgjigjet kërkesave të ungjillizimit. Famullia nuk mund të përmbajë çdo formë të mundshme të jetës së krishterë, qoftë individuale apo në grupe. Ka laikë që kërkojnë që Famullitari t'i përgjigjet të gjitha çështjeve dhe kërkesave të ungjillizimit. Kjo do të ishte e pamundur. Në ditën e shugurimit, prifti bëhet “një Krisht tjetër”, por kjo nuk e bën atë njerëzisht “të përsosur” në jetën e tij dhe “super të aftë” në veprimet e tij apostolike, por përkundrazi ai mbetet, si gjithë të tjerët, një shtegtar plotësisht njerëzor.

Çfarë kontributi mund të ofrojmë ne si Hogares Nuevos për famullitë? Lëvizja jonë lindi në një mjedis famullitar dhe kjo na mbush me krenari. Ky fakt na shënoi drejtimin: që bashkësitë tona duhej të integroheshin në mjedise të ndryshme kishtare, veçanërisht në famulli. Kontributi i parë i madh i Hogares Nuevos është një instrument ungjillizimi i familjes. Theksoj: e gjithë familja. Kujdesi baritor familjar është shumë kërkues në formim. Anëtarët e Hogares Nuevos mund të kontribuojnë shumë në këtë drejtim, nëse ne e trajnojmë veten mjaftueshëm për t'iu përgjigjur sfidave të familjeve sot! Përballë realitetit të shumë famullive të rënë, të cilat lëngojnë në veprimin e tyre apostolik, Papët e fundit kanë shprehur besimin e tyre në aftësinë e Lëvizjeve për të ripërtërirë veprimin baritor të Kishës dhe veçanërisht atë të famullive. Ne mund të kontribuojmë shumë në sfidën e dekristianizimit.

Gjëja kryesore që mund të kontribuojmë është që, duke pasur karizmën tonë, jemi të thirrur ta jetojmë atë në jetën familjare dhe prej andej ta çojmë në jetën shoqërore, profesionale, politike dhe kulturore ku jemi futur. Në këtë mënyrë, Ungjilli depërton në shoqëri përmes karizmës sonë.

Një kontribut tjetër, i cili është një sfidë për çdo anëtar të Lëvizjes, është se ne mund t'i dhurojmë secilës famulli "personalitete të pjekura të krishtera, të vetëdijshëm për identitetin e tyre të pagëzimit, thirrjen dhe misionin e tyre në Kishë dhe në botë",4 të aftë për të treguar në çdo kohë dëshminë e jetës së thellë të krishterë. Kur kjo pjekuri gjendet në të gjitha fushat e Kishës, bëhet një mrekulli.

Disa mendojnë se Lëvizjet “vjedhin” besimtarët nga famullitë. Unë nuk mendoj se dikush e ka këtë qëllim. Njerëzit shkojnë atje ku e gjejnë Krishtin dhe ku ka një bashkësi të fortë. Një nga objektivat e veprimit tonë ungjillëzues është mbushja e famullive me familje. Më kujtohet një famulli me 5000 banorë, e cila kishte 130 çifte nga Hogares Nuevos. Duhet të shtojmë gjithmonë. Ky është çelësi i ungjillizimit!

Jeta e Kishës duhet të na bëjë të kemi një mendje të gjerë, jo një mentalitet të pjesshëm, të imët, sikur ajo që është "e imja" është e vetmja gjë që është e dobishme ose ajo që, nëse "unë" nuk e kam bërë, është e kotë.

Të gjithë duhet të punojmë për të arritur atë që kërkoi Shën Gjon Pali II: “Ta bëjmë Kishën shtëpinë dhe shkollën e bashkimit5.” Kjo është një sfidë e madhe për marrëdhëniet midis famullive dhe lëvizjeve. Gjithmonë kam parasysh një famulli në Paraguaj me më shumë se 200.000 banorë në vitet 90. Kur Hogares Nuevos u integrua në atë famulli ishte Lëvizja nr. 44 dhe kur priftërinjtë që morën pjesë në të u kthyen në Kanada, në vendin e tyre të origjinës, ata lanë 53 lëvizje, të cilat ishin mirëpritur me objektivin për të ndihmuar në formimin e laikëve. Rezultatet kanë qenë të shkëlqyera.

Qëndrimi ynë si Lëvizje duhet të jetë gjithmonë “shtimi”, asnjëherë “zbritja”. Zoti na ka dhënë një karizëm për të shërbyer dhe jo për të qëndruar në piedestal, duke pritur që të na duartrokasin. Ne do të vazhdojmë të reflektojmë për këtë temë në muajt në vijim. Është një përvojë e bukur dhe e thellë të zbulosh se Hogares Nuevos është integruar në famulli, duke u shërbyer dhe dashur anëtarëve të tjerë, duke zbuluar kalimin e Shpirtit përmes tyre, veçanërisht përmes famullitarit! Qofshin të gjithë një!

**Lutja**

O Zot Jezus,

Ti që e krijove Kishën si një bashkësi të nevojshme për të jetuar besimin,

na ndihmo ta zbulojmë si Nusen tënde,

ta duam ashtu siç është, ta duam Kishën e pranishme në famullinë tonë,

ta duam Famullitarin tonë, veçanërisht,

duke e ndihmuar të mos përjetojë vetminë.

Si bashkësi ne duam të shërbejmë që familjet e qytetit tonë,

të lagjes sonë, të rizbulojnë besimin e tyre

dhe të integrohen në bashkësinë tonë dhe mjedisin e famullisë,

duke e bërë famullinë një familje familjesh. Amen.

**Puna Martesore**

1.- Si çift dhe familje, a jemi të integruar në jetën e famullisë?

2.- A e ndjejmë famullinë si diçka të afërt me ne? Nëse jo, çfarë duhet të bëjmë për t'u afruar?

3.- A e përjetojnë fëmijët tanë përkatësinë në famulli? Pse?

**Puna Shtyllë**

1.- Si do ta vlerësonim jetën e famullisë sonë?

2.- Nëse kemi zbuluar diçka negative apo mangësi në jetën e famullisë, cili do të jetë angazhimi ynë për të ndihmuar në kapërcimin e situatave negative?

3.- Si Lëvizje, a ndihemi të integruar në jetën e famullisë? Çfarë mungon për të na integruar edhe më shumë në të?

**Shenimet**: **1**.- Neni 95; **2**.- Nxitja Apostolike “Christifideles Laici” Nr.26; **3**.- Katekeze 29/3/2023; **4**.- Ligjëratë e Gjon Palit II në sheshin e Shën Pjetrit për lëvizjet dhe komunitetet e reja, Nr. 7; **5**.- Novo Millennio Ineunte, 43.