Lectio Divina

*fuq il-Vanġelu tal-Ħadd*

6 Ħadd tal-Għid

Sena A

Ġw 14, 15-21

***Jiena nitlob il-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor.***

Bħal nhar il-Ħadd li għadda, anke l-Evanġelju tal-lum huwa meħud mill-ewwel minn tliet diskorsi ta’ tislima li għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena. Id-dixxipli fehmu li Ġesù ser iħallihom, għalhekk jinsabu mdejqin u jistaqsu lilhom infushom kif jistgħu jibqgħu magħquda miegħu u jħobbuh jekk ikun telaq. Ġesù wiegħed li ma jħallihomx waħedhom, mingħajr protezzjoni u gwida. Qal li jitlob lill-Missier u ‘jibgħat lill-Paraklitu l-ieħor,’ li dejjem ikun magħhom (v. 16). Hija l-wegħda tad-don ta’ dak l-Ispirtu li Ġesù jippossjedi fil-milja tiegħu (Lq 4:1,14,18) u li se jingħata lid-dixxipli.

Ġesù jiċċara (vv. 15,17) li l-Ispirtu seta’ jiġi milqugħ biss minn dawk li jaqblu miegħu, mal-pjanijiet u l-opri ta’ mħabba tiegħu. Id-dinja ma tistax tirċevih. X’inhi din id-dinja li għaliha l-Ispirtu mhuwiex destinat? Huma l-pagani, dawk fil-bogħod li ma jagħmlux parti mill-grupp tad-dixxipli, jew huma membri ta’ reliġjonijiet oħra? Id-dinja kif jaraha Ġesù, mhux in-nies, imma partijiet fil-qalb ta’ kull persuna li fihom isaltan id-dlam, id-dnub, u l-mewt. Fejn hemm mibegħda, xewqat, u passjoni mhux regolata, id-dinja hija preżenti bi spirtu kuntrarju għal Kristu. Pawlu jfakkar lill-Korintin dwarha hekk kif iħallu lilhom infushom jiġu ggwidati mill-għerf uman.

L-Ispirtu jissejjaħ b’żewġ ismijiet. Il-Konsolatur (Paraklitu) u l-Ispirtu tal-Verità, iż-żewġ funzjonijiet li jeżerċita f’isem dawk li jemmnu. ‘Konsolatur’ mhix traduzzjoni preċiża tal-Grieg *Parakletos*. Paraklitu huwa terminu meħud mil-lingwaġġ legali u jindika xi ħadd imsejjaħ biex joqgħod ħdejn xi ħadd ieħor.

Fi żminijiet antiki, ma kien hemm l-ebda stabbiliment ta’ avukati; kull akkużat kellu jfendi għal rasu, jipprova jġib xhieda biex jeżonera ruħu. Xi drabi ġara li xi wħud, għalkemm mhux ħatja, ma setgħux juru l-innoċenza tagħhom. L-unika tama li kien ikun fadlilhom kienet li fl-​assemblea jkun hemm persuna onorata minn kulħadd għall-​integrità morali tagħha li kien iqum u jmur ipoġġi ħdejn l-akkużat. Dan il-ġest kien meqjus ekwivalenti għal liberazzjoni. Ħadd ma kien jażżarda jitlob aktar għall-kundanna. Dan id-‘difensur’ jissejjaħ il-‘Paraklitu,’ wieħed li jissejjaħ maġenb ħaddieħor li jsib ruħu fl-inkwiet.

It-tifsira ta’ dan l-ewwel titlu hija, għalhekk, protettur u difensur. Ġesù jwiegħed lid-dixxipli tiegħu Paraklitu ieħor, peress li diġà għandhom wieħed, hu stess, kif jispjega Ġwanni fl-ewwel ittra tiegħu: *Uliedi, dan qiegħed niktibhulkom biex ma tidinbux; imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna Difensur quddiem il-Missier, lil Ġesù Kristu, il-ġust (1 Ġw 2:1).* U Ġesù huwa l-Paraklitu inkwantu hu l-avukat tagħna mal-Missier, mhux għax jiddefendina mir-rabja tiegħu għalina, imqanqla mid-dnub tagħna (il-Missier dejjem fuq in-naħa tagħna, bħala Ġesù). Hu jipproteġina kontra l-akkużat tagħna, l-avversarju tagħna, u kontra d-dnub. L-għadu huwa d-dnub, u Ġesù jaf jirribattilu u jirrendih impotenti.

It-tieni kompitu tal-Paraklitu ma jieħux post l-ewwel wieħed imma jwettaq missjoni. Hu mibgħut flimkien ma’ Ġesù, li ser jerġa jiġi (v. 18). Ġesù mhux ser jitlaq; sempliċiment se jbiddel it-tip ta’ preżenza, mhux aktar dik fiżika, imma tal-Irxoxt. Hu jibqa’ mad-dixxipli tiegħu b’mod ġdid, infinitament aktar reali—anke fl-inviżibbiltà tiegħu—aktar dejjiema u bla limitu minn qabel.

L-Ispirtu hu l-Paraklitu għax jgħin lid-dixxipli jiġġieldu kontra d-dinja, jiġifieri kontra l-forzi tal-ħażen (Ġw 16, 7-11). Ġwanni jfakkar lill-insara tal-komunità tiegħu f’din il-verità biex ma jaqtgħux qalbhom, jiddispraw, jew jitilfu s-serenità, il-paċi tal-qalb, jew il-ferħ tagħhom fid-diffikultajiet tal-ħajja. Id-dixxiplu jemmen fl-għajnuna tal-Ispirtu. Hu ma jibżax u ma jitkissirx, anke jekk jammetti li għad hemm tant miżerji spiritwali, fraġilità, u inklinazzjonijiet ħżiena. Huwa konvint mill-qawwa tal-Paraklitu, u żgur li mhux se jiġi megħlub.

It-tieni titolu huwa l-Ispirtu tal-verità, li jistabbilixxi funzjoni oħra tal-Paraklitu. Il-ħidma tiegħu fis-servizz tal-verità hija espressa b’diversi modi. Nibdew bl-aktar sempliċi. Ilkoll nafu x’jiġri meta storja tgħaddi minn persuna għal oħra. Hija suġġetta għal deformazzjoni u tista tiġi mibdula sa tali punt li ma tibqax rikonoxxibbli.

Il-messaġġ ta’ Ġesù huwa għan-nies kollha. Għandu jiġi ppriedkat sa l-aħħar tad-dinja. Min jassigurana li mhux se jkun mgħawweġ? Umanament, il-biċċa xogħol tidher diffiċċli. Madankollu, għandna ċertezza li kulħadd se jiksibha mis-sors pur tal-Evanġelju. Fil-Knisja, li hija inkarigata li tħabbarha, qed taħdem il-forza tal-Ispirtu tal-verità mwiegħda minn Ġesù.

Is-servizz tiegħu għall-verità mhuwiex limitat għall-parti li nistgħu nsejħu negattiva. Hu ma jittrattax biss li tevita l-iżball fit-trasmissjoni tal-messaġġ ta' Kristu. Huwa jwettaq funzjoni pożittiva wkoll: li jintroduċi lid-dixxipli fil-milja tal-verità. Hemm veritajiet li Ġesù ma ttrattax b’mod espliċitu jew żviluppahom fid-dettall sħiħ tagħhom għax id-dixxipli ma setgħux jifhmu (Ġw 16:12-15). Kien jaf li matul is-sekli, kienu se jinqalgħu problemi u mistoqsijiet ġodda. Fejn jistgħu jinstabu tweġibiet awtentiċi li jikkonformaw mal-ħsibijiet tiegħu?

Ġesù jwiegħed ukoll l-intervent tal-Ispirtu f’dan il-livell: Huwa inkarigat li jintroduċi lid-dixxipli għall-iskoperta tal-verità kollha. Mhu se jgħid xejn ġdid jew kuntrarju għalih. Huwa se jgħin biex jieħu l-messaġġ tiegħu fil-milja tiegħu. L-insara jridu jibqgħu miftuħa għall-impuls tal-Ispirtu, li dejjem jikxef affarijiet ġodda. Hu, min-natura tiegħu, dak li jġedded wiċċ l-art (S 104:30).

Huwa dnub kontra l-Ispirtu, u gravi tassew (cf. Mt 12,31) li nopponu t-tiġdid, li nirrifjutaw innovazzjonijiet li jiffavorixxu l-ħajja tal-komunità, li jqarrbu lin-nies lejn Kristu u lejn l-aħwa, li jkabbru l-ferħ u l-paċi, li jgħinu lin-nies jitolbu aħjar u jeħilsu l-qalb minn biża’ inutli. Dawk li b’rashom iebsa jibqgħu marbuta ma’ tradizzjonijiet reliġjużi diġà skaduti u mikula, li ma jingħatawx b’diliġenza għall-istudju tal-Kelma ta’ Alla, li ma jaċċettawx aġġornament ta’ riti, formuli, jew ġesti liturġiċi, li joffru soluzzjonijiet antiki għal problemi ġodda, li ma jaċċettawx bil-ferħ l-iskoperta tal-eseġesi biblika, iqiegħdu lilhom infushom f’oppożizzjoni għall-Ispirtu tal-verità.

Għall-evanġelista Ġwanni, it-terminu verità għandu tifsira aktar profonda. Jindika lil Alla li jimmanifesta ruħu f’Ġesù. Hu l-verità (Ġw 14:6) għax fih titwettaq ir-rivelazzjoni totali ta’ Alla. Li tirrifjutah hija gidba; hija għażla kuntrarja għall-verità tiegħu. Satana, l-għadu tal-verità, missier il-gideb (Ġw 8:44), huwa 'l bogħod minn Kristu.

L-Ispirtu jaġixxi b’mod oppost: jintroduċi l-verità, jaġixxi fl-intimità ma’ kull persuna, u jagħmel dan b’mod ħieles; għandu tendenza li jagħżel lil Kristu u jżomm mal-pjanijiet tiegħu. Huwa bħall-riħ li jiknes lejn art ogħla u jiftaħ triq irresistibbli għas-salvazzjoni. Huwa diffiċli li wieħed jimmaġina li l-impuls tal-Ispirtu s-Santu jonqos milli jintroduċi lil kulħadd għall-verità. Għalkemm din hija tentazzjoni, m’għandux kollna d-dubju li dan l-impuls divin lejn il-ħajja huwa aktar b’saħħtu mid-dinja li għadha preżenti f’kull wieħed minna.